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ENTOMO LOGISK TIDSKR IFT
kommer att under år 1905 af Entomolog iska Föreningen i Stockholm utgifvas efter samtna plan som hitti!Js och viH bemöda sig
om att, så långt omständigh eterna medgifya, äfven tillgodose den
praktiska entomologiens kraf på ett organ i vårt land. Alla lämpliga uppsatser af vare sig praktiskt eller. vetenskapli gt innehåll
mottagas med tacksamhet . Hvarje författare svarar själ! för riktig-heten af sina meddelande n. Redaktionen utgöres af en af styrelsen
utsedd redaktionskommitte, som består af följande fem ledamöter:
Ch r. Au riv i 11 i u s, professor, Kongl. Vetenskaps akademiens
Entomolog iska Föreningen s ordförande.
sekreterare , ' Stockholm.
intendent vid Naturhistor iska
professor,
Yngve Sjöstedt,
Ansvarig utgifRiksmuseum, Vetenskaps akademien, Stockholm.
Redaktör för tidskriftens vetenskapliga afdelning.
Sven Lampa, professor, föreståndar e för Statens EntomoRedaktör för tidskriftens praktiska aflogiska Anstalt, Albano.

vare.

delning.
Claes Gri Il, major, fortifikationsbefälhafvare, Göteborg.
Filip Trybom, fil. d:r, fisk!'!riinspektör, Karlavägen 41,
Stockholm.
För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till någondera af ledamötern a i redaktionskommittcn. Stafningssättet rättas
efter Sv. Akad. nya ordlistas mera avancerade stafning.
Annonser å omslaget betalas med 10 kronor för hel,
5 kr. för half sida och 20 öre för rad; för stående annonser erläggas
2 5 % af ofvanståend e pris för hvarje gång de ånyo under året
införas.
Äldre årgångar af tidskriften finnas tillgängliga för ett pris
af 5 kronor pr årgång; om minst 10 årg. tagas på. en gång, erMedlem af Föreningen , som önskar komhå!Jes 20 % rabatt.
plettera sin serie af Tidskriften·, erhållet' en betydlig ytterLösa häften säljas ej, men af en. del af de i tidligare rabatt.
skriften intagna uppsatserna finnas ännu .separat till salu efter
ett pris af 2-3 öre pr sida.
Föreningen s ledamöter erhålla, sedan årsafgiften bljfvit erlagd,
Om denna afgift ej redan erlagts,
tidskriften sig .gratis tillsänd.
sändes första eller andra häftet tör året under postförskott.
Ständig ledamot erhåller vid erläggandet af afgiften ( l 00
•
kr.) 10 af de äldre årgångarna gratis.
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Rofsteklarne utmärkas af följande kännetecken :
Hufvudet medelmåttigt eller stort. Ögonen oftast nakna,
mycket sällan håriga (Entomognathus), på insidan vanligen
hela, sällan med en inskärning (Phila11thus, Trypoxylon); de
äro oftast så stora, att de nå ned till mandiblernas rot, hvarigenom kinder komma att saknas; de stå antingen parallella
eller närma sig hvarandra uppåt eller nedåt. Punktögonen tre
ställda i trekant, vanligen halfklotformiga, de öfre sällan otydliga och långsträckta (Tachytes). Öfverläppen är oftast liten
och mer eller mindre dold under munskölden, sällan (Bembex)
mycket stor och inslagen under mandiblerna. Mandiblerna
äro vanligen skärformiga, enkla eller tandade. Underkäkarne
och tungan äro korta och bilda således endast en föga utvecklad sug- eller slickapparat. Käkpalperna hafva 6 och läpppalperna 4 leder utom hos Bembex och några Crabro·arter.
Antennerna hafva 12-13 leder och äro fästa vid eller nedanE 1tfo111ol. Tidskr.

A r g-. 25, H. 4, (HJO!) .
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för pannans midt. Mellankroppens första led (fig. 25 mkr')
utmärker sig därigenom, att halsskölden (fr) upptill bildar
en smal ryggkant (rk), som på hvardera sidan genom en tydlig inskärning (x)
är afsl<ild från sido-m,h,-,.."
knölen (si); genom

denna inskärning
i ltalsskölde11s bakkant skilfa sig rofgenast
strklarm
f1-å1t alla andrn
gaddsteklar utom
bie11; halsskölden är
orörligt förenad med
mellanryggen. lVIellanryggen är stor,
har mer eller mindre
längsfåror
tydliga
och baktill en genom
en djup tvärfåra afskild slrntell (sk).
Mellanbröstet har oftast på hvardera sihöften.
dan en lodrät fåra
(ög. 25), från hvilken bakåt utgå en eller två vågräta fåror.
Bakryggen (mkr"') är som vanligt helt kort och bakbröstets
sidor smala (bb', bb"). Efterryggen är än kort och tvärt sluttande, än stor och lång (ög. 25 er) med vågrätt rotfält (rf).
Bakkroppen består af 6-7 synliga leder, af hvilka den främsta
stundom framåt afsmalnar till ett skaft, som antingen är bildadt
både af ledens ryggplåt och bukplåt (lvfellinus, Trypo:rylon)
eller endast af bukplåten (Anmiopltila, Mi111esa, Psm m. fl.).
Framvingarne hafva ett radialfält samt 1-3 kubitalfält
och två eller sällan blott ett diskfält; de äro aldrig veckade
på längden såsom hos getingarne. Bakvingarnas rotflik är
af växlande storlek, och deras tvärribba än belägen före än
efter bakre midtribbans förgreningspunkt. Vingribbornas anordning är af största betydelse för släl<tenas åtskiljande.

Fig. 25. Mellankroppen af en rof tekel. Första
(mkr') och tredje (mkr' ") mellankroppslederna äro
tecknade svarta, den andra (mkr") gr3., och efterryggen (er) samt höfterna hvita. fb. frambröstet;
fr. framryggen; rk. framryggens (halssköldens) ryggkant ); si. sidoknölen; vid x synes den för rof teklarne egendomliga inskärningen i r yggkanten; mr.
mellanryggen; mh. mellanbröstet med dess lodräta
sidof1ra ; k. skutellen ; bb' bakbröstets sidopl 3.t;
bb" bakbröstet; rf. efterryggens rotfält ; er . efterryggen s sida ; h', h", h'", fram-, mellan- och bak-
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Benen äro kraftigt utbildade och ofta rätt. långa; mellantibierna hafva i spetsen 1 eller 2, baktibierna alltid 2 sporrar;
fötterna äro alltid femledade; bakfötter nas första led är trind
och ej plattad såsom bos bien. De honor, som gräfva i lös
sand, hafva styfva borst eller taggar i lrnnten af framfötterna.
Fötterna s sista led bär två klor, som ofta hafva en tand i
kanten oc,h häftflik mellan klorna.
Kroppen är fint hårig eller nästan naken, mera sällan
tätt hårig å hufvudet och mellankroppen, till färgen är den
svart, ej eller knappt metallisk, och har ofta gula, hvita eller
röda teckningar. Håren äro enkla, ogrenade.
Hanen: Antenner 13-ledade utom hos några arter af släktet
Crabro, som blott hafva 12 leder. Bakkrop pen består af 7
synliga ryggleder och lika många bukleder.
Honan: Antenner 12-ledade. Bakkrop pen bildad af 6 synliga leder. Framfött erna hafva i kanten styfva borst eller
taggar (gräfborst) hos alla de arter, som gräfva i lös sand
(se nedan!).
Larvern a äro oftast bleka, hvitaktiga, sällan violetta
(Mellinus), sakna benpar och lefva uteslutande af den föda,
hvarmed den af modern byggda larvkamm aren blifvit försedd.
De spinna oftast före förpuppningen kring sig en fast hylsa.
Föda: Rofsteklarn e lefva i utbi ldadt tillstånd af honung, som de suga i
öppna blommor. De träffas därföre ofta, isynnerhet hanarne, på umbellater
och några andra växter med öppet liggande honung. Larverna lefva däremot
endast af andra insekter ell er af spi ndlar.
L ifll(rdssätt: På grund af si na egendomlig a lefnadsvano r höra rofsteklarne till de mest intressanta b land steklarne. Honorna insamla till föda
åt
sina larver andra insekter, som de först förlama eller döda med tillhjälp
af
gadden eller mandiblern a och sedan inlägga i en särski ld i ordning ställd
hl\lighet, hvarefter på bytet fästes ett ägg. Lik om hos bien kan man således
äfven här tala om tva sidor af honornas verksamhet , bobyggnad en och pro·
vianteringe n. Vi lämna här en sammanträ ngd framställnin g af det, som
i
de a b3.da afseenden hittills är kändt angaende vl\ra svenska rofsteklars lef.
nadsvanor. Dem, som önska närmare taga reda pa dessa lefnadsvano r, hänvisa vi till att göra iakttagelser i naturen samt till lektor Adlerz' här nedan anförda arbete.
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Öfversikt af bobyggnaden.

1.
I.

Larvkamrame gräfvas i marken.
A. Pli hvarje ställe anlägges blott en larvkammare.
a. Bytet ffingas först och hlllan gräfves sedan: A111111opl1ila /1irsuta.
{J . Hålan gräfves först och bytet fånga sedan.

.

I hvarje håla inlägges blott ett exemplar af bytet: Doli-

....

churus och vanligen A111111opl1i/a sabulosa.
I hvarje Hla inläggas Oere exemplar af bytet .

+.

Ingången till hlllan står öppen, till dess alla exemplar
af bytet blifvit inlagda: Jvfimesa, Diodontm, Tacl1ytes,
Li,ufenius.

tt.

Ingången slänges för hvarje gång stekeln aflägsnar sig
för all skaffa byte att inlägga i hålan.
1.

Ägget lägges innan alla bytena blifvit infll.ngade, och
rofstekelns larv kan clärföre, när de följande bytena
inläggas, vara ganska stor och således sägas i mån
af behof blifva matad af stekeln: Ammophi!a salmlosa
och ca111pest1is; Bembex.
Ägget lägges eller kläckes först sedan alla bytena

Fig. 26. Bo
2
·
af Rhopa!mn
blifvit inlagda: JIIiscophus, O-'-J'bcl-us.
clavipes.
B. l<!ere larvkammarc anläggas i an lutning till en gemensam hufrudgång, som står öppen, åtminstone till dess alla larvkammare äro provianterade: Astata, Co,ytcs ?, Jllle!linus, Phi!a11thus, Cerccris, A!yso11 ?,
flere Crabro-arter, T,ypo.-r,y/011.

II.

Larvkamrarne anläggas i ved eller i märgen af fina grenar och kvistar, stundom i gallbildningar. Flere kammare
byggas nästan alltid på amma ställe
ofta i enkel rad (fig. 26.), men äfven
i från en hufvudgång utgående sidog!\ngar.
A.

B.
C.
Fig. 27. Hartsgall med kammare
gjorda af Passa!oecus turiommt.

Kamrarne !\tskiljas genom mellanväggar af träsmulor eller af sön dergnagd märg: Psm, J'c111phrcdon,
Passa/orms, Sp1!0111e11a, Nitela, Rhopa!um och flere Crabro·arter.
Kamrarne åtskiljas genom mellan väggar af lera: TryjJo-'-")•lon .
Kamrarne !\tskiljas genom tunna
mellanYäggar af kåda och anläggas
i gallerna af hartsgallvecklaren Tortrix (Evt!ria) resincl/a L. - I'assaloecus tmio,111111. (Fig. 27.)
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Öfversikt af provianteringe n.

Bytet utgöres af:
Spindlar: fifiscophus, T,ypoxy/011.
In ekter:
A. Rätvingar.
«. lappska kakerlakan (Blotta !appo11ica) : Do/ichums.
f:J. vårtbitarelarver: Sphex 111axillosa.
y. gräshopplarver: Tachytes.
B. Gnagareinsekter: stöfsländor (PsoC'lls): Rhopa/11111 c/avifcs.
C. B!åsfotingar (Thysa11optcra): ? Spi!o111c11a.
D.

Halfvingar.
Sköldlösslarver: Spilomcna.
I.
Bladlöss: I'se11; Pemphrcdon; Diodo11tus; Passaloccus; Stig11111s;
2.
Nitcla.
3. Småstritar:
a. Spollstritens larver: Corytes mystaceus och campcstris.
b. Jassider: Mimesa; Alyso11; Goryles.
4. Hcteroptera.
a. Capsider: Li11rle11ius albilabris; Crabro 011.xius.
b. Pentatomider: Asta la.

E.

Skalbaggar (utbildade).

F.

Viflar: Ccrccris arenaria, tnmcatula, q11i11quifasciata och labiala
Adoxus obscurus : Cerceris !abiata.
Fjärilar.
r. Fjärillarver: Ammophila.
2. 1:tbildade små fjärilar: Crab10 subterraneus, alatus.
1.

2.

G.

I I.

Tvåvingar.
Myggor : Crabro q11adri111ac11/atus; Rltopa!um coarctatum och
1.
clm ipes.
Flugor: De flesta · Crabro-~rter, Li11dc11ius; Oxybelus; ,J/e!linus;
2.
Bembex.
Steklar.
Småbin af släktena Prosopis, A,"lre11a, lla/ictus: Cerreris 1yI.
bie11sis.
Tama biet: Philall!hus.
2.

S3. vidt kändt är, finnas inga svenska rofsteklar, som lefva s!lsom sny ltgäster hos andra insekter. Om släktet Nysso11 vet man dock ännu intet ang!lende dess lefnadssält.
Fiender: Rofsteklarnes fiender äro ännu ofullständigt kända och undersökta. l\Ian vet ocks3. ej säkert, om en del fiender angripa rofstekeln s larv
eller endast lefva af det förråd, som stekeln in samlat. Re ultalet blir dock
detsamma nämligen, att stekellarven ej kommer till utveckling. Fienderna
kunna indelas i följande hufvudgruppcr:
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A.

B.

Fiender, om angripa de utbildade rofsteklarne.
I.
Arter af nidvingarne s (Strcpsiptcra's) märkvärdiga grupp. Vridvingar hafva anträffats bos Ammophila,
Sp!,ex och några
andra rof tcklar, men äro ännu mindre kända än de arter, som
lefva hos bin.
2.
Rofsteklar finnas, hvilka såsom byte använda andra rofsteklar.
Intet sådant fall är dock kändt från vårt land.
Fiender, som angripa rofsteklarnes förrll.d eller deras larver.
l.
Guldstek/ar. Flere arter af denna grupp lefva sll.som parasiter
i rofsteklarnes larvkamrar.
2.
Parasitstek/a r af flere grupper förekomma i synnerhet hos de
rofsteklar, om bygga i trä och kvistar.
3. Parasiljl11gor af familjerna A11thrac,d1e, Tachi11idtE m. A. träffas
mest hos de rofsteklar, som bygga i marken.

Indelning : Ehuru de underfamiljer, i h,·ilka man plägar
indela rofsteklarne, ej torde kunna skarpt åtskilj as, ifall man
tager hänsyn till alla kända slägten, upptaga vi dem dock här,
enär de med afseende på de svenska formerna äro lätta att
begränsa och för nybörjaren kunna underlätta bestämnin gen
samt befordra öfverskådligheten. Enär ribbförgreningen lämnar
utmärkta kännetecken för släktenas åtskiljande, meddelas här
figurer öfver alla viktigare vingformer. Ger man blott noga
akt på ribbförgreningen, äro våra rofsteklar lätta att bestämma
åtminstone till släktet.
Öfversikt af underfam iljerna.
I.

Bakkroppe n skaftad på det sätt, att första ledens bukplåt
framåt är förlängd till ett smalt skaft, hvaremot samma

Fig. 28. Bakkropp af Ammophila sabulosa. ~- 1 cl- 6 cl: första-sjätte
ryggpll'tten; 1 v-6 v : första-sjätte
bukplåten.

Fig- 29. Bakkropp af Bembex. ~- 1 d-6 d :
första - sjätte ryggplåten; T v-6 v: törstasjätte bukplåten.

leds ryggplåt ej ät: förlängd framåt och således ej når
fram till efterrygge n; bakkroppe ns skaft består således
endast af första bakluopps ledens bukplåt (fig. 28) .

,
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a. Bakkroppens skaft trindt utan lrnnter. Mellantibier
l . Sphegiua.
med 2 sporrar.
endast med
Mellantibier
(3 . Bakkroppens skaft kantigt.
2. Pe111phredonina.
1 sporre.
Bakkroppens första led af vanlig byggnad, så att både
rygg- och bukplåten nå fram till efterryggen (fig 29).
A. Mellantibier med två sporrar.
a. Halsskölden ovanligt bred och högt uppstående.
3. Dolichurince•
Mellanhöfterna hopstående.
f). Halsskölden bildar såsom vanligt endast en
smal kant, som ligger
betydligt lägre än mellanryggen.
* Ögonen upptill hopstötande eller uppåt
närmande sig hvarFig. 30. Ilufvud af Astata
andra, så att de nedboops. cf'.
till äro mycket bredare åtskilda än upptill (fig. 30).
5. Astatina:.
** Ögonen stå ej hvarandra närmare upptill än
nedtill.
7. Nyssoninm
a. Mellanhöfter åtskilda.
b. Mellanhöfter hopstående. 8. Mellinince.
B. Mellantibier endast med en sporre 1
eller alldeles utan sporrar.
a. Ögonen utan inskärning på insidan eller endast med en grund
inskärning (i sistnämnda fall
h3.fva frarnvingarne tre kubitalfält).
* Öfverläppen mycket stor Fig. 31. I-Iufvud af
och lång (föga kortare än Be111bex ,-ostrata. msk.
munsköldi,n ; öl. öfverläppe n.
ögat), mot spetsen kägelformigt afsmalnande (fig. 31 ). 4. B embicince.

N ybö rjare akte sig all förväxla
som ofta finnas 11. tibiernal
1
)

porrarne med de orörliga laggar,
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f).

Ögonen på insidan med en djup inskärning, som
nästan når till ögats midt (flg. 33). Framvingar
blott med ett, tydligt kubitalfält (fig. 5 7).
13. Trypo:r:ylinm.
För ytterligare kontroll och för att underlätta bestämningen för den, som möjligen känner sig oviss om, till hvilken
underfamilj en gifven gräfstekel hör, lämnas här en lätt öfversikt af alla till familjen hörande släkten.
Släktöfversikt.

I.

Ögonen utan inskärning på insidan eller endast med en
grund inskärning. Framvingarne i sistnämnda fall med tre
kubitalfält.
A. Framvingarne med tre kubitalfält.
a. Öfverläppen mycket lång och stor (flg. 31). Stor,
12-16 mm. lång art.
11. Be1nbex.
f). Öfverläppen af vanlig byggnad, alltid kortare än
munskölden.
*. Framvingarnes andra kubitalfält skaftadt, d. v. s .
. ej nående upp till radialfältet (fig. 48, 52 kf'', 54).
t. Efterryggen oväpnad. Ögon nästan parallella.
a. Bakkroppen ofvan utan djupa inskärningar. Halssköldens sidor och mellanbröstet framtill med en väl begränsad
fördjupning, hvaruti frambenens lår
kunna läggas. Framvingarnes radialfält
19. Alyson.
spetsigt.
b. Bakkroppen ofvan vid hvarje !edgång
med en djup tvär fåra. Mellankroppens
sidor framtill utan särslöld fördjupning
för framlåren. Framvingarnes radialfält med trubbigt afrundad spets (flg.
52 Id"}.
18. Corceris.
tt. Efterryggen på hvardera sidan med en tagg.
Ögon nedåt starkt närmande sig hvarandra.
14. Nysson .
** Framvingarnes andra kubitalfält når upp till
radialfältet (fig. 35-38, 4--1-, 46, 4 7, 49, 50).

ENTOMOLOGISK TIDS KRIFT 19 0-+.

t.

Ögonen med en tydlig och spetsig, men
grund inskärning på insidan (fig. 32). - Ögon
uppåt närmande sig hvarandra. Mellantibier
med en sporre.
17. Philauthus.
Ögonen
utan
inskärning
på
insidan.
ti"§. Bal<vingarne med stor rotOil<, som når långt
utanför tvärribban (fig. 35 ).
I. Bakkroppen med långt skaft, som endast
är bildadl af första ledens bukplåt (fig.
28). Pannan jämnbred. Mellantibierna
med två sporrar.
a. Framvingarnes andra disktvärribba
mynnar i andra kubitalfältet (fig. 35).
2. Ammophila.
b. Framvingarnes andra disktväribba
mynnar i tredje kubitalfältet.
1. Sphex.
2. Bakkroppen oskaftad. Pannan nedåt mycket bredare (fig. 30). Framvingarnes radialfält i spetsen tvärt af hugget, med bihang.
a. Mellantibier med två sporrar. Alla
punktögonen tydliga och halfl<lotformiga.
12. Astata.
b. Mellantibier blott med en sporre.
Blott det nedre punktögat tydligt och
rundt; de båda öfre mycket otydliga,
långsträcl<ta.
I 3. Tachytes.
§§. Bakvingarne med liten rotOikt, som ej når
till tvärribban (fig. 37, 38). Pannan jämnbred
eller något smalare nedåt.
I. Mellantibierna endast med en sporre.
a. Bakvingarnes tvärribba belägen bortom bakre midtribbans förgreningspunkt (fig. 37).
3. Jvfi1nesa.
b. Bakvingarnes tvärribba belägen innanför bakre midtribbans förgreningspunl<t (fig. 38).
4. Psen.
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Mellantibierna med två sporrar.
a. Enfärgadt svart. Framvingarnes första disktvärribba mynnar i andra
lmbitalfältet och den andra i det tredje
(fig. 44). Mellanhöfter hopstående.
10. Dolichurus.
b. Svarta med gulröda, gula eller gulhvita teckningar.
a'. Mellanhöfter åtskilda. Framvingames disl{tvärribbor mynna båda
i andra kubitalfältet (fig. 49).
15. Gorytes.
b'. Mellanhöfter hopstående. Framvingarnes första disktvärribba
mynnar i första och den andra
i tredje kubitalfältet (fig. 50).
16. Mellinus.
Framvingarne med två kubitalfält (fig. 39, 41-43).
Mellantibier blott med en sporre.
a. Framvingarnes andra kubitalfält skaftadt, d. v. s.
ej nående upp till radialfältet (fig. 55 ). Vingmärket litet. Bakkroppen ej skaftad. 20. Miscophus.
{J. Framvingarnes andra kubitalfält når upp till radialfältet. Vingmärket medelmåttigt eller stort. Bakkroppen oftast skaftad.
*. Framvingarne med yttre disktvärribba och således med två disldält (fig. 39, 4 I).
t. Hufvudet och mellanluoppen utspärradt håriga. Framvingarnes andra kubitalfält kvadratiskt eller föga högre än bredt. Bakkroppen tydligt skaftad.
5. Pemphredon.
tt. Hufvud och mellankropp nakna eller tilltryckt håriga. Framvingarnes andra kubitalfält smalt, mycket högre än bredt.
a. Bakkroppen knappt skaftad. Baktibier
tandade.
6. Diodontus.
b. Baktibierna oväpnade. Bakkroppen med
kort skaft.
7. Passaloecus.
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** Framvingarne utan tydlig yttre disktvärribba och
således med blott ett diskfält. Vingmärket mycket stort (fig. 42, -1-3).
a. Bakkroppen tydligt skaftad. Baktibierna tan8. Stigwius.
dade.
b. Bakkroppen nästan oskaftad. Baktibierna
9. Spilomeua.
oväpnade.
C. Framvingarne blott med ett enda tydligt begränsadt
kubitalfält och ett diskfält (fig. 56 - 58, 61 ).
a. Efterryggen utan tagg. Framvingarnes kubitalfält
och diskfält åtskilda af en tydlig tvärribba.
* Pannan uppåt afsmalnande. Bakvingarne utan
2 1. Nitela.
tydliga ribbor.
Pannan uppåt mycket bredare, nedåt starkt afu
smalnande, på grund af att ögonen där äro
mycket bredare. Bakvingar med tydliga ribbor.
§. Bakkroppens första led lång, trind, framtill afsmalnande till ett skaft, baktill klubblikt uppsvälld och genom en djup inskärning skild från den andra leden (fig. 3-1-).
23. Rlzopal1t'm.
§§. Bal<kroppens första led ej lång och trind ,
baktill ej uppsvälld.
1. Ögon håriga. 24. Entomognathus.
2. Ögon nakna.
a. Punktögonen ställda i en trubba
vinklig triangel. Pannan mellan
Fig. 34. Bakkropp
af Rhopalum sedd of.
antennerna med ett litet horn.
vanifrån och från
25. Lindenius.
sid an.
b. Punktögonen stå i en rätvinklig
eller spetsvinklig triangel. Pannan
26. Crabro.
utan horn.
/3 . Efterryggen upptill i midten med en lång tagg.
Framvingarnes kubitalfält och diskfält endast åtskilda af ett otydligt blekt veck (fig. 61). Pannan
27. Oxybelus.
nästan jämnbred.
II. Ögonen på insidan med en djup inskärning, som nästan
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Framvingarne blott
22. Trypoxylon.
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1.

Underfam. Spheginre.

Framvingar med tre k11bitalfält. Bakvingar med mycket
stor rotflik, som når långt utanför tvärribban. Mellanhöfter
åtskilda. Mellantibier med två sporrar. Bakkroppen med
långt skaft, som endast är bildadt af bukplåten. Honans
framben med kraftiga gräfborst. Vingar korta, betydligt kortare än bakkroppen. Svarta med delvis röd bakkropp.
Släktöfversikt.

A.

B.

Klor på undre sidan nära roten tandade. Framvingarnes
andra disktvärribba mynnar i tredje kubitalfältet. Bakkroppens första ryggled ej längre än i spetsen bred.
1. Spliex.
Klor enkla. Framvingarnes andra disktvärribba mynnar
i andra kubitalfältet (fig. 35). Bakkroppens första rygg2. Ammoplit'la.
led mycket längre än bred.
1.

Sikt. Sphex L.

I . 5. maxil/osa F ABR . Svart; bakkroppens andra led
jämte baklrnnten af den första röda; benen hos cf' svarta, hos
~ delvis röda. 17-25 mm . Ett ex. finnes i Riksmuseum,
som möjligen är taget i södra Sverige.
Gräfver i sand och intångar larver af vhtbitare.
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2.

Sikt. Ammophila Kmn.

Sandsteklar.

Bakbenens inre sporre med långa kamlika tänder, som
motsvaras af dylika vid första fotledens rot. Hanen har 13ledade antenner och
mindre bred, nedåt
åfsmalnande panna,
fram fötterna sakna
gräfborst. - Honan
har 12-ledade, i spetsen tvärhuggna antenner, bredare, nedåt
afsmalnande panna,
och kraftigt utveckFig. 35. Vingar af Ammopl,ila hinuta.
lade
gräfborst å framHokstäfvernas betydelse sllsom
fötterna
och frami fig. 52.
tibierna.
Gräfva i lös ,and och in amla fjärillarver till föda å t sina larver.

Artöfversikt.
A.

B.

Första bakkroppsleden bukplåt n!l.r ej fram till andra bukpl!l.ten utan
slutar bak!l.t i en spets, som omslute af den starkt hoptryckta första
ryggleden (fig. 28).
«. Fratnvingarnes tredj e kubitalfält trekantigt, skaftadt (fig. 36). Bakkroppen i pet en nästan utan bl!l. glans. - Undersl. Jvfiscus J on.
I.
A. campestris.
{i. Framvingarne tredje kubitalfält fyrkantigt, ej skaftad!. Bakkroppen
i sp.:tsen med tydlig bl?taktig skiftning.
2.
A. sab1tlosa.
För ta bakkroppsledens bukplåt är bakåt jämnbred, n!\r fram till andra
bukpl åten och omslutes ej af första ryggleclen, som ej är hoptryckt. Unders!. Psammiljhifa DAHLD.
rt. Efterryggen ofvan fint tvärstrimmig, ej punkterad. Hon a med häftflik mellan klorna.
3. A. a.ffi11is.
{i. Efterryggen ofvan groft punkterad. Hona utan häftflik mellan klorna.
4. A. hirsuta.

1. A . canipestris LATR. Svart, bakkroppens andra led
samt första ryggled rödgula, första och andra ryggleden hos
d" längs midten svarta. 11-1 3 mm. - Sk. - Lapl.
Honan fångar fritt lefvande fjärillarver.

2.

A. sabulosa L.

Svart, bakkroppens första ryggled
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samt hela andra leden och delar af den ~
tredje hos båda l{önen rödgula. 12- I5 ::z:
mm. - Sk.-Lpl.; a.
Honan ffingar på eller i marken undangömdt
lefvandc fjärillarve r, isynnerhet af lägtet Agrolis.

Fig. 36. Framvinge af
A1m11ophi/a campeslris.

3. A. affinis K1RB. Svart, bakluoppens första led i
spetsen, hela andra leden samt den tredje vid roten rödgula.
10-14 mm. - Sk. - Ög.
-1-. A. lti"rsuta ScoP. Svart och svarthårig, bakkroppens
första ryggled, hela andra leden samt större eller mindre del
af den tredje gulröd. 12- 15 mm. - Sk. - Medelp.; a.
F å ngar fj :i rillarver, som lefva på eller i marken.

2.

Underfam. Pemphredoninre.

Denna familj c.ifverenståmmer med den föregående däruti,
att bakluoppen äger ett, dock ofta mycket kort, skaft, som
endast är bildadt af första ledens bukplåt. Skaftet är dock
här tydligt kantigt, och mellantibierna hafva blott en sporre.
Framvingarnes radialfält med utdragen skarp spets.
S~vidt kändt ä r, in ~a ml a alla hithörand e
sina larver.

teklar homopterer till föda 3.t

Släktöfversikt.
A.

B.

Framvingarne med tre kubitalfält. Antennerna fästa midt
på pannan, mot spetsen tydligt förtjoclrnde .
a. Bal<vingarnes tvärribba belägen utanför bakre midt3. Mimesa.
ribbans förgreningspunkt (fig. 37),
{J. Bakvingarnes tvärribba belägen innanför bakre midt4. Psm.
ribbans förgreningspunkt (fig. 38).
Framvingarne endast med två kubitalfält (fig. 39). Antennerna fästa vid pannans nedre kant, strax ofvan
munskölden, i spetsen ej eller knappt tjockare.
a. Framvingarne med två diskfält (fig. 39i . Vingmärket
medelmåttigt.
* Baktibier med tydliga taggar eller tänder.
1. Bakkroppen tydligt skaftad. Framvingarnes
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andra kubitalfält kvadratiskt eller föga högre
än bredt. Mellankropp hårig.

P eniphredon.

5.

Bakkroppen nästan oslrnftad . Framvingames
andra kubitalfält mycket hög re än bredt. Mel6. Diodontus.
lankropp ej hårig.
** Baktibier oväpnade. Bakkroppen med kort skaft.
Mellankropp ej hårig.
7. Passaloecus.
Framvingarne blott med ett diskfält. Vingmärl{et
stort, ungefär så långt som radialfältet.
* Bakkroppen med långt skaft. Framvingarnes radialfält långt utdraget, mycket spetsigt.
2.

fJ.

8. Stigmus.

** Bakkroppen nästan oskaftad. Framvingarnes radialfält kortare och mindre spetsigt.

9.
3.

Sikt.

Mimesa.

Spilomena.

SHucK.

Baktibierna med tjocka sporrar,
som ej nå utöfver fö rsta fotledens
midt. Hanarne utmärkas därigenom ,
att bakkroppens sista bukplåt utskjuter i en fin uppåtböjd tagg, som man
ej bör förvexla med honornas ofta
utskjutande gadd. Honorna äga ett
Fig. 37 . Vingar af
tyd ligt begränsadt, elliptiskt fält å bak·
Mimcsa cqucstris.
kroppens sista ryggled och fina g räfborst å framfötterna.
Gräfva i jorden och in samla s mll. stritar.

Artöfversikt.
I.

Bakkroppen i rniclten mer eller mind re röd. Antennerna pll. undre sidan
rödgula.
a. Bakkroppens ska ft ofvan plau utan tydliga sidofåror. Mellanbröstets
sidor punkterade.
• if. Bakkroppens första led i bakkanten rödgul. Antennerna
under släta. - 'j?. Bakkroppens tredje led 3.tminstone vid roten
Jll. equcstris.
1.
rödgul.
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c:J".

Bakkroppens första led hell och h!Hlel svartaktig. Anten.
nernas femte-nionde led på undre sidan med en upphöjd li ,L.
- ~- Bakkroppens tredje led hell och hållet syart.
/II. Shuckardi.
2.
Bakkroppens skaft ofvan med en djup fåra på hvardcra sidan. l\Iellan bröslels sidor ej punkterade, fint strimmiga. - cJ". Antennleder
3-7 på undre sidan med en fin li l. - ~- Bakkroppens tredje led
3. Jlf. bico/or.
mer eller mindre rödgul.

Kroppen enf::irgadt sva rt.
cc. Framvingarnes andra di,klvärribba mynnar liksom elen första i andra
kubitalfåltet. Pannan utan horn mellan antennerna. - cJ". Antennerna mol spetsen föga förtjockade, af vanlig byggnad.
• c:J". Antennerna i spelse n på undre idan rödbru11a; deras leder
3-10 på undre ician med uppböjd lit. - ~- Sista ryggleclens
4. /II. 1111ico/or.
ryggf':ilt bredt, malt och groft punkleradl.
Antennerna enfärgade, svarta, deras 10:e och 11 :e leder pll. undre
••
sida n med en långsträckt knöl. - ~- Sista ryggledens ryggfålt small, glänsande med några få punkter vid hvarclera sidan.
5. M. Dahllwni.
fJ. FramvingarnPs andra diskt\'ärribba mynnar i lredje kubitalfåltet.
Pannan med ett litet horn mell an antennerna. - cJ", Antennerna
starkt plattade, skaftet mycket bredt' och nere a t lederna på undre
6. /lf. atcr.
sidan urhålkacle.

l. M. equestris F ABR. Ansiktet nedanför antennerna
med silfverglänsande (d") eller gulaktig (~) behåring. 6-8
~
mm. - Sk.-Medelp.; a.
2. M S/zuckardi WESl\1. Ansi!{tet nedanför antennerna
silfverglänsande. 6-8 mm. - Slc-Upl.
3. M bicolor J uR LNE. Ansiktet nedanför antennerna
med silfverhvit (d") eller gråhvit behåring. 6- mm. - Sk.
-Södra Lapl.
-1-. M tuticolor LIND. 6-8 mm. - Slc-Ög., Got!.; s.
6-8 mm. - Ög. -södra
5. M. Dahlbomi WEsM.
Lapl.; s.
Södra Sverige?;
6. M atra F ABR. 8-10 mm.
mycket s.
4.

Sikt. Psen

LATR.

Baktibierna med fina sporrar, som nå bortom första fotledens midt. Pannan har mellan antennerna en l<öl, som
nedtill är klufven i två nästan vinkelrätt mot ögonen riktade
En/01110!. Tidskr. Arg. 25, H. 4 (,904.)
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grenar. Hanens sista (sjunde) ej
_ synliga bukled liksom hos föregående
släkte med en uppåtböjd tagg. Honans sista ryggled saknar tydligt begränsadt ryggfält eller har ett sådant
endast i spetsen ; hennes framfötter
Fig. 38. Vingar af
utan gräfborst. Hanens antenner äro
Psm pallipcs.
jämntjocka och svagt pärlbandslilrn.
Alla våra arter äro enfärgadt svarta med framtibier och fötter
mer eller mindre bleka.
Bygga i trä och insamla bla<llöss.

Artöfversikt.
A-

B.

Bakkroppen an lra bukled har i midten vi<l roten ett sto rt, tydligt begrän adt, nästan trekantigt och n!\got fördjupadt fält.
"· Framvingarnes andra disktvärribba mynnar i tredje kubitalfåltet helt
nära de s inre hörn (fig. 38). Hjässa n fint pu nkterad, glänsande , knappt
märkbart strimmig.
Mellanbröstets sidor g län sa nde , ej märkbart
punkterade. Vingar klara. - H onans bukleder utan grofrn bor c
i bakkanten .
I·
P s. palliprs.
{J , Framvingarnes di ktvärribbor mynna båda i andra kubitalfältet. Hjässan groft strimmig. Mellanbröstets sidor matta, punkterade.
Vingar något rökiga. - Honan s fjärde och femte bukled i bakkan ,,
Ps . .f11scipm11is.
ten med talrika styfva bruna borst.
Framvingarnes första disktvärribba mynnar i let trapezformiga an<l ra kubitalfältet och den andra i tredj e kubitalfältet. Andra bukleden utan
tydligt fält vid roten. Hjäs an och mellanbröstets sidor g länsande, utan
punkter ell er strimm or. - Honan s sista ryggled mot s petsen med en smal
af två tydliga upphöjda linjer begränsad midtt1ra.
3. P s. courolor.

I. Ps. pallipes PANZ . Hanens antenner under brungula.
6-7 mm . - Sk.-Ög., Bohusl.
2. Ps. fuscip ennis DAHLB. Efterryggen hos båda könen
groft rynkig. Hanens antenner svarta. 7-8 mm. -- Sk.
-Upl.
3. Ps. concolor DAHLB . Efterryggen hos d" groft rynkig, hos ~ fint strimmig. 7-8 mm. - Sk.-Stockh.; s .
5.

Sikt. Pemphredon

LATR .

Hufvud och mellankropp håriga. Hufvudet är ofvanifrån
sedt mycket stort och långt, enär hjässan bakom ögonen är
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kraftigt utvecklad. Bakkroppens skaft
är åtminstone af samma längd som
bakhöfterna . Baktibiernas taggar äro ,,_--· __
stundom isynnerhet hos hanarna få c::=====:'.:::::!,,och mycket fina, så att de kunna förbises. Från Passaloecus skiljas de
dock genom längre skaft på bakluop- Fig. 39. Vingar af P emphrcdon 1111icolor.
pen, större hufvud, bredare andra kubitalfält samt lättast på den håriga mellanl<roppen. Alla våra
arter äro enfärgadt svarta.
Bygga i trä eller torra stjälkar. Honan saknar därföre gräfborst å framfötterna. Insamla bladlöss till föda åt sina larver.

Artöfversikt.
I.

II.

Framvingarne för sta kubitalfält mottager båda di sktvärribborna (!j g. 39).
A . Efterryggen s rotfält utmed bakkanten glatt utan skulptur och mer
eller mindre glänsande.
r<.
Hona : I\lunsköltlen i framkantens miclt utdragen i en nll.got utböjd spets, som, när hufvuclet ses fr1\n sidan, syne ofvanför den
äfvenlecles utskjutande öfverläppen. Hufvudet n:l.got afsmalnand e
baklit bakom ögon en. - Han e: Antennerna enkl a.
I.
P. ttnico!or.
fJ. Hona : Mun skölden i framkant en midt urringad , ej utböjd. Hufvudet ej afsmalnande bakom ögonen. - Hane: Antennlederna
6-9 med en upph öjd kant å undre idan .
2.
P. f!Vesmac/i.
B. Efterryggen s rotfait ända till bakkanten med grof rynkig skulptur.
Mellanryggen groft men glest punkterad. - Hane: Antenner enkl a.
3. P. 1·ugifer .
Framvingarnes första kubitalfålt mottager den första, och andra kubitalfältet den andra di sktvärribban.
A. Pannan utan utskott mellan antennerna .
I-lo11a11:

a.

Bakkroppens sista ryggled med ett af två skarpa kanter begränsadt Ill.ngsträckt ryggfält.
,. :Munskölden i framkanten s micl t något utskjutande och afrundad. i\Iellanryggcn med bågböjda strimmor. Bakkroppens skaft n:l.r utanför bakbenen s rnrring.
I.
Sista ryggleden s ryggfält smalt, ej bredare i petsen , till
nära roten tydligt begränsadt. Fötter svarta.
4. P. lttgubr is.
2.
Sista ryggledens ryggfålt i spe tsen något utvidgadt och
afrundadt, dess sidokanter redan vid led_e ns midt otydliga.
Fötter bruna.
5. P. m on tanu s .
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/J.

Munskölden i fra mk antens midt djupt, halfcirkelformig t
Sista ryggurringad. Öfverläppen bred, hal fcirk e lformig.
ända till
afrundadt,
spetsen
i
jämnbredt,
smalt,
fält
ledens
roten skarpt begränsadt. Mellanryggen ej strimmig. Bakkroppen, skaft når ej så långt som bakbenens lårring.
6. P. jla1.1istig111a.
Dakkroppen s sista ryggled långs midten med en skarp upphöjd
köl men utan ryggfåll. Bakkroppens skaft knappt längre än bakhöfterna. Mun kölden med tre tänder i framkanten. Öfverläppen i
spetsen tvär, knappt bredare än lång, kvadratisk. 7. P. tugrns.

Hanen :
Bakkroppens skaft åtminstone så långt som bakbenens höft och
Hl.rring tillsammantagn a.
4. P. l11gubris.
Fötterna svarta.
"'
5. P. montanm.
"* Fötterna bruna.
/J. Bakkroppens skaf1. kortare än bakbenens höft och 13.rring till7. l'. /11gc11s.
sammantagna.
Pannan mellan antennerna med ett litet hornlikt trubbigt utskott.
Bakkroppens skaft nästan kortare än bakhöfterna. ilI unskölden i
framkantens midt djupt urringad. Öfverläppen med trekantig pet,.
a. Hane: buklederna 3-5 utan hårfrans i bakkanten. - Hon a:
8. l'. 1110,io .
munsköldens inskärning utan tand i midten.
{J. Hane: buklcderna 3-5 i bakkanten midt med hårfrans. Hona : munsköldens insk::irning i midten med en liten tand.
9. P. clypcalis.

a.

B.

1.

P. unicolor

FABR,

(Shuckardi

M oR .)

7-8 mm. -

Sk.-Upl.
2. P. Wesmmli MoRAW. (lethifer THoMs.) 7-9 mm. Sk.-Stockh .
3. P. rugifer DAHLB. 7-8 mm.
Sk.-Stockh ., Gotl.; s.
4· P. lugubris LATR. (fig. 40)
8-12 mm.- Sk.-Lapl.
5. P. montanus DAHLB. 8-1 2
mm. - Got!.; Små!.- Lapl.; s.
6. P. lugens DAHLB. I 0-11
- Sk.- Lapl.
mm.
~Fig. 40. P. lugubris.
7. P. jlavistigma THol\1s. Vingar tydligt gulaktiga.
10-13 mm. - Små!., Ög.; s.
8. P. m01-io VAN n. Lrnn. (carinatus THOl\Is.) 5-6 mm .
Smål. - Stockh.; s.
9. P. clypealis THoi1s. 5-6 mm. - »Södra Sverige»; s.
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Diodontus CuRns.

Öfverläppen i spetsen med en dj up, trekantig inskärning
och därigenom tvåtandad. Munsköldens framkant hos hanen
tvåtandad, hos honan tretandad. Framvingarnes första kubitalfält upptager den första, och andra kubitalfältet den andra
disktvärribban. Bakkroppens . skaft mycket lwrt, bredare än
långt. Bakkroppens sista ryggled hos båda l<önen med ett
af slrnrpa kanter begränsadt ryggfält.
Sm å svarta arter, som vist.as p!l. sandmark er. llonan an lägger si na bon
i marken och äger yllerst fina gräfbor t å framfötterna ; hon inl1\nga r hladlöss
till föda åt sina larver. Hanen s ansikte nedanför antennerna silfverhhigt.

Artöfversikt.
Större arter, 6-9 mm. - H ane: mellanbenens
::IIandiblerna svarta.
för · ta fotled jämnsmal.
"· llane: Halsskö ldcns sidoknölar svarta. Hona: sken ben och fötter rost
r. D . medius.
bruna.
{J . H ane: llalsskölden sidoknölar gula. - Ilona : sken ben svarta.
D. tristis.
2.
B. :.\Iandiblerna till största delen gula. Skenben , föuer, hals köldens sidoknöla r sa mt vinglocken gula eller brungula. Liten a rt , 4- 5 mn1. I-Jane: mellanbenen första fotled mot spetse n starkt utvidgad på insidan
3. D . 111in11tzu.

A.

D . medius DAHLB. - Sk.-Medelp.
~- D . tristis v. d. LIND . - Sk.-Stockh.
3. D. minutus FABR. - Sk.-Ög., Gotl.
1.

7.

1kt. Passaloecus S,rncK.

Öfverläppen med något utdragen enkel spets. Mandiblerna smala med snedt afh uggen spets. \'ingribborna (flg . 41
ordnade såsom hos föregående slägte.
Bakkroppen med mycket kort skaft.
Bakkroppens sista ryggled hos båda
l<önen kullrig utan ryggfält. Efterryggen är långsträckt och sakn ,a r ~
··
Små, 5-7 '·
tyd ligt afsatt rotfält.
mm . långa, svarta s teklar med mandiblerna, ett streck å antennskaftet, Fig. +r. Vingar af PasSala:cus t11riom1111,
halssköldens sidoknölar, vinglocken

-;J

'
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samt delar af benen ofta lj usa, gula eller bruna.
sakna gräfborst å framfötterna.

Honorna

Bygga i murken ved eller i stjälkar och gallbildnin gar sam t inffinga
bla,llö s till föda 3.t s ina larver.

Artöfver sikt.
A.

B.

Från den näs tan lodräta fära, som finnes pll. mellanbrös tet, s idor framtill,
utg3. vinkelrätt bakll.t två, i botten gropiga ffiror.
"· Pannan mellan antennerna med ett litet hornlikt ut kolt. l lalsskölden s sidoknölar gula. Mandiblern a hos cl' gula, hos ~ rödbruna JJ. corniger.
I.
svartbruna .
Pannan utan horn mellan antennerna .
19.
Mellanrygg en matt ; dess längsf!'tror äro hos cl' nä tan full tändiga ,
•
nå ho ~ nästan till midten och äro tydligt gropiga i botten.
Hal sskölden · sidoknölar mörka . i\Iandibler mörka eller med ett
P. i11sig11is.
2.
gult streck.
Mellanrygg en n3.got glän ande, dess lång ffiror helt korta, jämna.
,u
I-Ialsskölde ns sidoknölar och mandiblern a nästan helt och hållet

3. I'. lurio1111111.
gu la.
Fd\n den lodräta f3.ran 3. mellanbrö tets sidor utg3.r vinkelrätt bakåt blott
en enda Lvärfära (den öfre saknas). Mandib lcrna och ett ~lreck på antennskaftet undre ida gula.
"· Bakkroppe n tydligt hopsnörd mellan första och andra ryggleden. Öfverläppen svart. IIalsskölde ns s idoknölar srnrta eller gula.
11. Bakkroppen ej märkbart hopsnö rd mellan första och andra ryggledcn.
Halsskölde n s s idoknö lar gula . Öfverläpp:- n blekgul, sällan mörk.
5. P. 1110111'/icornis.

P. comiger SHUCK. - ·1c-Lapl.
P. insig1tis ,,. u. LrNn. (bnvico m is MoR.), - Sk.-Upl .; s.
3. P. turiu11um D AHJ.B. - Sk.-Lap l.
-1-. P. gracilis CuRT. - Sk.-Upl .
1.

5.

P. mo1tilicornis
8.

Fig. 42.

Vingar af Siig11111s
pcndu!us.

D AHLB . -

Sk.-Upl .

Sikt. Stigmus JuR.
Honans sista ryggled mot spetsen
med tydligt ryggfält.
Små, 4-5 mm. långa, svårta arter, som hafva antenner na (till största
delen), mandiblerna, sl<enbenen och
fötterna gula eller rödgula.
1. 5. pe1tdulus PANz. Halssköl dens sidoknölar svarta. Mellanbröstets
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sidor upptill under vingarna med ett stort trekantigt, af rynkiga fåror begränsadt glänsande slätt fält. - Slc-Upl.; s.
Halsskölden s sidoknölar gula.
IoR.
2. S. Solskyi
;.fellanbröstets sidor upptill und~r vingarne groft nätlikt rynk,; Öl.; Got!.;
kiga utan eller med helt litet slätt fält. Yg. ; Upl.; s.

9.

1kt. Spilomena

SHUCK.

Ribbförgreningen såsom hos föregående släkte, endast af\'ikande därigenom, att bakvingarna s tvärribba ligger innanför
bakre midtribbans förgreningspunkt.
1.

S. troglodytcs "·

D.

LIND.

vart, nästan naken, ben och mandibler blekgula. - d". Munskölden, pannans nedra sidohörn och antennskaf'ista ryggleden
tet citrongula. - ~med skarp köl. 3-4 mm. - Sk.s. Lapl. Är den minsta af alla svenska

~

U~
Fig. 43- Vingar af Spi!omma trog!orlytcs.

rofsteklar.
Hon an in samlar larver af sköldlöss till föda åt

ina larver och bygger i

märgen af fina kvi star.

3.

nderfam. Dolichurin re.

Afviker från alla öfriga underfamiljer genom halssl(ölden,
som ofvan är ovanligt stor och väl utvecklad, men dock är
smalare än mellanryggen och på hvardera sidan i öfre kanten
har den djupa inskärning mellan midten och sidoknölarne,
som är utmärkande för alla rofsteklar. Blott ett släkte.
10.

Sikt. Dolichurus LATR.

Pannan ofvan och mellan antennerna med ett bredt skiflikt utskott, som täcker öfver antennernas fästpunkt. Antennerna trådlika, med skaftet något plattadt; lederna 3-12, ( I 3)
långa. Vingribbornas anordning synes bäst af figuren. Mellanryggens längsfåror djupa, fullständiga. Efterryggen först
vågrät, sedan starl<t sluttande. Bakkroppen hos d" äggfor-
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mig med lederna 1-3 stora och
de följande helt korta (de kunna
helt indragas i tredje leden), hos ~
kägellil{ med en djup tvärfåra vid
roten af andra bukleden. Låren \'id
roten förtjoclrnde .
l . D. corniculus . PL::-<. ·,·art,
Fig. 44. Vingar af Do!ich11rus
bufvud och mellankropp punl{terade.
comiml11s.
- Hona: bakkroppen glänsande, utan punkter. Hane : bakkroppen glänsande, men tydligt punkterad; munsköldens och
halssköldens bakkant vanligen å lwardera sidan med en hvit
m. - Lapl.; s .
fläck: 5-6 mm .
Honan in angas lap1 ska kakerl akan (Blotta !apponica) till föda &t sin a
larYe r, en 3.t hvarje, och förvarar de m i en h!llighcl i marken eller i en
murspringa.

..J..

Underfam. Bembicinre.

Hjässan något urhålkad mellan ögonen. :i\Iellanböfterna
åtskilda. Mellantibier med en sporre.
Genom den långa, stora öfverläppen (flg. 31) skiljer sig
denna underfamilj genast från alla andra. Hit höra stora ståtliga rofsteklar, som dock mest tillhöra varmare länder. Ho s
oss finnes blott en art, som är den största af våra rofstekla1·
samt till storlek och färg liknar en geting. Honan äger å
framfötterna mycl{et kraftiga och långa gräfborst.

11.

Sikt. Bembex

FABR .

l . B. rostrata L.
vart med
gulgrå behåring; munskölden, öf,·erläppen, antennernas undre sida, fläckar
å mellankroppen, benen och breda
tvärband å bal<kroppens rygglede1
(det första afbrutet i midten) gula. Fig. 45 · Vingar af Btmbcx Hona: låren vid roten och ofran
ros/rata.
Hane : låren gula; andra
svarta. i midten; mellanlåren
tand
skarp
en
och sjätte buk leden med
under med skarpa sågtänder. 12- 16 mm. - Sk.-Upl.

13: J ; I I.
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Honorna gräfra sina hlilor i sand och infllnga Augor, om de inlägga
till )arven dag efter dag, för hrnrjc gång tillslutande hålans ingång.

•

5.

Underfam. Astatiore .

12. Sikt. Astata LATR.
bakkanten.
Bakkroppens ryggleder tyd ligt nedtryckta
i\ [ellanhöfter åtskilda. Bakvingarnes
rotflik mycl<et stor, hos c!1 dubbelt
bredare än hos ~ (fig . ..J.6). Hanen
skiljer sig dessutom lätt från honan
e:::=----\
därigenom, att ögonen stöta tillhopa ~~~2:::::===:::::
~~
på hjässan (fig. 30).
·.
\'' .
Båda våra arter äro svarta med
· --->> ·
bakkroppens leder l -2 -31ifligtröda.
Bygga sina bon i ·anden och infllnga
larver af skinnbaggar, isynnerhet af pentatomider till föda åt s ina larver.

Fig ... 6.

Vingar af Astata

boops.

cf1.

I. A. boops ScHRANK. Efterryggens rotfält groft nätlikt rynkigt. - Hona: hjässan glänsande, glest punkterad. Hane: pannan utan ljus fläcl< nedanför punktögonen. , -1 '.!
mm. - Sk.- Ångml.
2. A. stigma PANZ. Efterryggens rotfält myäet fint
läderartadt rynkigt. Hona: hjässan matt, knappt punkterad.
- Hane: pannan nedanför punl<tögonen med en ljus fläck. 7- 11 mm. - Sk.- Medelp.
6.

Underfam. Larrin re.

Skiljer sig från Astatince endast därigenom, att mandiblerna i undre kanten nära midten hafva en djup inskärning,
att mellantibierna hafva blott en sporre, och att de bakre punktögonen äro långsträckta, platta och otydliga.
13.

Sikt. Tachytes P ANZ.

Alla våra arter tillhöra undersläktet Tasc!tysphex KoHL,
som utmärker sig därigenom, att kroppen ej är långhårig

I

266

ENTOMOLOGISI-: TIDS KRIFT 1904.

utan endast beklädd med en fin siden~ skimrande pubescens, att hanens fram_ / lår på undre sidan nära roten hafva en
~
tydlig inskärning, och att honans rygg)
-~
fält å sista ryggleden är naket samt
~
framfötter försedda med långa
hennes
f
,.
,
.
F 1g. 47.
111gar a
Ribbförgrening se
böjliga gräfborst.
Tnchytes.
figuren!
Alla vllra arter gräfva i andmark oeh inf!l.nga larver af rätvingar, van ligen af gräshoppor, till föda !lt sina larver.

Artöfversikt.
A.

R

Bakkroppen vid roten mer eller mindre röd. Mellanryggen fint punkterad.
r. Hane: an siktet nedtill med silfverglän sande beh llring. - Hona: framtibierna helt och h~llet svarta ; sista ryggleden s ryggf:ilt malt.
r. T . pectinipes.
Hane : an siktet nedtill guldglän ande. - Hona: framtibierna på undre
2.
2. T. lntiv alvis.
sidan rödgula ; sista rygg leden rygg fäll bredare.
Bakkroppen enfärgad s vart. :.lellanryggen groft punkterad.
3. T . 11itid11s

T. pectimpes L. 6-8 mm. - Sk.-Medelp.
T. lativalvis TH 0 ~1s. 9-10 mm . - Sk.-Ög.
3. T. nitidus P[N. (= unicolor J-'ANZ.). 8-10 mm.
Slc-1'1edelp.
1.
'..:!.

7.

Underfam. Nyssoninre.

Ansiktet ej bredare nedåt. Bakkroppens ryggleder ej nedtryckta vid bakkanten; dess första led ej utdragen till ett skaft.
Hithörande djur äro svarta med gula eller mera sällan
med rödbruna teckningar.
Släktöfversikt.
A.

B.

Efterryggen på hvardera sidan med en skarp tagg. Frarnvingarnes andra lrnbitalfält når ej upp till radialfältet
1-1-. Nysso/l.
(fig. 48).
Efterryggen oväpnad . Framvingarnes andra kubitalfält
15. Gorytes.
når upp till radialfältet (fig. -1-9).

"VEN K I 'SEK.TF.\UNA .
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1kt. Nysson

IJ; I : Il

LATR.

Ögonen nedåt starkt närmande sig hvarandra. Pannan
med en knölformig upphöjning mellan antennerna. Antennerna korta och tjocka. Bakkroppens
andra bukled är vid roten starkt uppsvälld och stupar brant mot den
för ta. Vingar se figuren! Hanens
bakkropp har blott 6 synliga bukspetsen tvåleder; sist~ rygg leden
Fig. 48. \'ingar af Nysson
Honans sista bal{kroppsled
tandad.
i11tcrr11ph1s.
är kägelformig med trelrnntigt ryggfält.
N!lgra arter likn a i hög grad m3. getingar af släktet Ody11cms.
deras lefnadssätt ldnner man ännu intet med vis het.

Om

Artöfversikt.
A.

•·•
B.

l"pphöjningen vid roten af bakkroppen s andra bukled bildar i midten en
regelbundet kiigelformig eller n3.got hoptryckt karp pets. - H anens
sista antenn led rak. - Hon a: ben till största delen rödbruna; bakkroppen för -ta ryggled med vart grundfärg. - Större arter, 8-12 mm.
Bakkroppens ryggleder 1- 3 lwar"· Halssköldens sidok nöl ar svana.
dera med ett gult tviirband, det för ta stu ndom i midten albrutel. N. bidc11s.
I.
llanens 13.r och skenben till största delen svarta.
Bakkroppens ryggleder 1-3 med
11. IIalsskölden s sidoknölar blekgula.
i midten afb rutna, hviJgu la tvärband. Hanen s l!lr och kenben till
N. i11tenwpt11s.
2.
törsta delen rödbruna.
l'pphöjn ingen vid roten a f bakkroppens andra . bukled är ald rig i midten
regelbundet kägelformig, utan tvärliggande ell er trubbigt afrundad. Hanens sista antenn led n3.got böjd. - H ona: ben svarta eller ock bakkroppen första ryggled med rödgul grundfärg.
Cpphöjni • gen vid roten af a ndra bukleden iir gan ka hög och bildar
rc.
Alla skenbenen svarta. lhkkroppen ofvan
en tviirliggande valk.
med tre i midten bredt afbrutna gula tviirband. - H anen nä t
tarkt utvidgad, den si ta knappt
s ista antennled p!l undre sidan
höjd. - Honan första ryggled med svart grundfärg .
3. N. trimaculat11s.
r/. l"pphöjningen vid roten af andra bukleden rn.g och trubbig, ej tviirliggande. Alla e ll er åtminstone de främre s kenbenen rödgula. Bakkroppen ofvan med ett gulh,·itt treck 3. hvardera sidan af ryggl cderna I - 2 (-3). - l lane : näst s ista antcnnleden ej ut vidgad; den
si ta p3. undre sidan tydligt ur vängd. - Honans första rygg! ed oftast
med rödgul grundfärg.
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1.

2.

Bakbe nens ske nben och fö tter rödgula. - H ane: fö r ta ryggleden svart ; antenn ernas sista led p& und re sidan med en stor
+· N. 111nmlatus.
odelad in kärning.
IIan e :
Bakbenens skenbe n och fötter mörka , svartaktiga. för ta ryggleden rödgul; anten nernas si, ta led på undre s idan
med tv3. genom en liten k nöl ski ld a in skärningar.
5. N. dimidintus.

I. N. bidens L. (spinos11s F oRST.) Halsskölden ofvan
med ett g ult tvärstreck, som dock stundom saknas hos hanen.
9 -1 2 mm . - Sk.-Upl.; a.
'.}. N. interruptus FABR . Svart med hvitaktiga teck'k. Bingar; halsskölden med tvärstreck. 8-10 mm . Angerml.
3. N . tri111aculatus Ross1. Svart med tre lifligt gula, i
midten bredt afbrutna tvärband å rygglederna 1- 3; hos honan äro dessutom ett tvärstreck å skutellen och halsskölden
samt dennes sidoknölar gula. 7-9 mm. - Sk. -Upl.
--1-. N. maculalus FABR . Halssköldens sidoknölar samt
ett tvärstreck å dess ryggkant och å skute11en hvitgula liksom
äfven bakkroppens sidostreck. 6-7 mm. - Sk. - Stockh.
5. N. dimidiatus JuR. Lik föregående art;· förutom genom
de i öfversikten upptagna kännetecknen äfven skild därigenom ,
att de blekgula tvärstrecken å halsskölden, skutellen samt å
första och tredje ryggleden nästan alltid saknas. 6-7 mm .
- Sk.-Ög.; Got!.; s.
15.

Sikt.

Gorytes

LATR .

Vingar se figuren!
Hon orn a inlanga små strilar eller stri t•
larver och g räfva så vid t kändt är si na bon i
sa ndmarker.

Artöfversikt.
A.

Bak kroppen med gula teckningar.
Fig. 49. Vingar af Corytes
Bakkroppens andra buk le<l vid
rt.
1nystace11s.
ten uppsvälld , tvärt stupande mot
<len första leden ; dess första ryggled med tydlig upprätt hårbeklädnad
och med i midten afbrulet gu lt tvärband. Bakvingarnes tvärribba mynnar
in nanför bakre midtribbans förgreningspunkt (fig. 49). - H ane: antenner
mycket lå nga , nående till bakkroppens andra ryggled. - Hon a: skutel -

ro-
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len nära bakkanten med en liten h!lrig grop; framfötte rn a utan grärborst
i kanten.
"
Bakkroppen andra buk led vid roten med mycket sto ra och djupa
punkter.
1.
C. mystact11s.
Bakkroppens andra buklecl med mindre och föga djupa punkter
vid roten.
2.
C. campcstris.
(i. Bak k roppen s andra bukled ej uppsvälld vi d roten, akta sluttande
mot den första leden; dess första ryggled ej eller obetydligt hilrig och
med ett hell gult tvärband . Bakvingarnes tvärribba mynnar utanför
bakre midtribbans förgreningspunkt. - Han e : anten nerna nå högst
ti ll b akk roppen början. - Hon a: skutelle n utan grop vi<l bakka111en;
framfötterna med l!lnga g räfbor~t i kanten. - l'ndcr läkt. Hop!isus.
·f-. Bakkroppens första rygg led vid roten helt och h1\llel (d') ell er 3.tmin stonc p!l hvardera gidan (~ ) med djupa läng aror. Bakkroppen ofvan med 4 gula tvärband .
Efterryggens rotfält med grofva, nästan r aka, läng ·gående åsa r .
Bakkroppens andra tvärband ej b redare än det första. Hona : bakfötter rödgula.
3. C. q11adrifasciat11s
Efterryggens rotfält groft nätformigt rynkigt.
Bakkroppens
andra gula tvär band bredare än det första . Hon a: bakfötter mörka, svartaktiga.
4 . C. !aticinclus.
tt. Bakkroppens första' ryggled s lät utan längsiaror, endast med trn
upphöjda 1\sar. Bakkroppen ofvan med 5 (~ ) - 6 (d') gula tvärband.
6. C. q11inqtteci11ctu s.
Bakkroppen med hvita teckni_ngar . Bakvingarnes tvärribba mynn a r innanför bakre midtribban s förgrening punkt. - Hon a: framfötter med l!l.nga
g räfborst. - Under läkt. .Hqrpactus.
"· Bakkroppen h elt och hållet med svarl grundfärg. Skutell en svart.
7. C. !mmtus.
Bakkroppen första och a nd ra led samt tredje bu kled rödgul a. Sku 11.
te llen va nligen med en stor hvit fläck .
8. G. l1tmid11s.

G. mystaceus L. Svart, vanligen med två fläckar å
munskölden , ett tvärstreck å halsskölden, dennas sidoknölar,
ett tvärstreck å skutellen samt tre tvärband å bakkroppen
(det första i midten af brutet) gula; skenben och fötter helt och
hållet (~) eller delvis (d') brungula. 10-12 mm. - Sk.Upl.;
1.

Insamlar larve r af spottslriten .
0
G. campestris L. Mycket lik föregående art; skenben
och fötter hos båda könen rödgula; hanen med -+ gula tvärband å bakkroppen och kortare antenner. 10- 12 mm. k.-Medelp.; a.

Demp och föreg!'tende a rt hafva gto r yttre li kh et med sm!'t geti ngar och

ENTO~IOLOGISK TIDSKRIFT 1904.

blefvo till och med af LINNE förd a till sliiklet 1·espa.
ceus larver af spotlstriten.

In a ml ar lik om mystn-

3. G. quadrifasciatus F ARR.
vart; öfverläppen, ett t\·ärband å munskölden, en fläck å hvardera sidan af pannan,
antennskaftets undre sida, ett tvärstreck å halssl<ölden och å
skutellen, en fläck å mellanbröstet strax under framvingarne
samt fyra hela tvärband å bakkroppen linigt gula; antennlederna 3-7 (-9) under rödgula; lårens yttre del, skenben
och fötter rödgula. Hanen afviker genom svart skutell och
svarta antenner (utom en gul fläck å skaftet) samt mörkare
bakben; den saknar stundom äfven några andra af honans
gula teckningar.
-1~ mm. - Sk.-Upl.
4. G. latici11ctus LEP. Mycket lik föregående art och endast
skild genom de i öfversikten anförda kännetecknen. 10- I 3
mm. - Sk.- Upl. och Verml.
5. G. qui11qucci11ctus FABR. Svart med ungefär samma
gula teckningar som hos quadrifasciatus. Hos hanen är
hela munskölden och antennskaftet gula. 10-12 mm. Sm .; s.
6. G. lunatus DAHLB. Svart; öfverläppen, mun kölden,
ansiktets nedre del, antennskaftets nedre sida, ett på hvardera
sidan starkt utvidgadt tvärband å andra ryggleden och ett
jämnbredt tvärband å femte ryggleden hvita; lår, skenben och
framfötter rödgula; hanens antenner under rödbruna. 6-8
mm. - Sk.-Medelp.
Gräfver s in a bon i sa nd och infå ngar små strilar (Athysanm -a n er) till
föd a åt s ina larver.

7.

G. tumidus

PANZ .

vart, bakkroppen vid roten röd-

gul; en fläcl< å hvardera sidan af munskölden, ett streck å
pannan invid ögat, en fläck å skutellen, en fläck å lwardera

sidan af andra ryggleden och en i midten af femte ryggleden h\·ita;
benen till största delen rödgula. Hanens antenner under rödbruna,
honans stundom i spetsen hvita. 6-8 mm. - Sk.-Medelp.
Gräfve r sina bon i sand och infångar små
till föd a ,h sina la rver.

8.

Underfam.

tritar a f släktet Acocepha!us

Mellininre.

Bakkroppens första led vid roten afsmalnande till ett
skaft, som åtminstone är lika långt som bakhöfterna.
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FARR.

;\Junskölden med tre små tänder i kanten. Pannan näsEfterryggens rotfält väl begränsadt, slätt, i
tan jämnbred.
midten med en stor men g rund, rynkig fördjupning. Hanen
har längre antenner än honan,
som å sista ryggleden har ett
tydligt begränsadt trekantigt ryggfält. Honans framfötter med helt
varta med gula
lrnrta gräfborst.
eller hvita teckningar, hvilka hos
Fig. 50. Vingar af Jl,felli1111s
våra arter utgöras af tvärband å
nrl.!Cllsis .
mandiblerna och munskölden (saknas hos honan), ett streck invid ögat å hvardera sidan
af pannan, antennskaftets undre sida, ett tvärband å halsskölden, en fläck å hvardera sidan af mellanbröstet tätt
under framvingen, ett tvärstreck å skutellen samt tre tvärband
å bakkroppens öfre sida. De båda förs ta af dessa finnas å
andra och tredje rygglederna samt äro hos d" i midten afbrutna; det tredje finnes hos hanen på sjätte och hos honan
på femte ryggleden, dessutom finnas ofta hos hanen ljusa
sidoOäckar å fjärde ryggleden.
Lefva på ·andmark cr, rliir de grcifva s ina bon i sand en och in ~ nga ilugor till föda rtt ina larve r. D en utväxla larven ,ir violett till färgen.

vart med gula teckningar; antenl. M a rvcnsis L.
nerna hos hanen under rödgula. 6-12 . - Sk. -Lapl.; a.
2. M. sabulosus FABR. Svart med hvita teckningar åtminstone å bakkroppen; antennerna hos båda könen till största delen rödgula. 6-12. - Sk.-Ög. ; a.

9.

Underfam.

Philanthinre.

Genom inskärningen på ögonens insida (fig. 32) skild
_från alla andra, som hafva tre kubitalfält.
17.

Sikt.

Philanthus F A BR.

Antennerna lrnrta och tjocka. Bakkroppens ryggleder
med tydligt begränsad afplattning baktill. Munskölden hos
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hanen på hvardera sidan af framkanten med en tofs af långa styfrn
hår. Sista ryggleden utan ryggfölt.
Båda könen med långa grätborst i
framfötternas kant.
I. Ph. triang·1t!um FABR. - Svart; munskölden, en
"Bivargen"
P!,iln11tl111s
af
Vingar
Fig. 51.
pannan, breda band å
af
stor del
_trinngulum.
tinningarne, halssköldens sidoknölar och ryggkant, ett streck
å bakryggen, 5-6 tvärband å bakkroppen samt lårens spets,
slrnnben och fötter gula - rödgula. 10-12 mm. - Sic; s.
Bivargen g-riifrer sina bon i jorden och inffing-ar del lama hiel till föda

.åt sina larver.

10.

Underfam.
18.

Slkt.

Cercerinre,
Cerceris.

Antennerna fästa högt upp nära ögonens midt. Pannan
med en skarp !{öl mellan antennerna. Efterryggen kort, nästan
från roten sluttande;
dess rotfäst litet trekantigt. Bakkroppens
knappt
första led
längre än bred, nästan kvadratisk, mycket smalare än andra
leden. Baklåren i spetsen tvärhuggna med
Fig. 52. Vingar af Ccrcc,is nre11a,ia. rf.' främre en stor lrnntad flil(
rotfältet; rf. bakre rotfältet; clf. diskfällel; bdf. på hvardera sidan om
skenbenets rot. Bakbak re diskfället; ydf. yttre liskfältet; kt', kl" ,
kf"', första, andra och tredje kubitalfåltet;
kroppens sista rygg~ rf. radialfiillet; vm. vingmärket; tvr. bakled hos båda l<önen ·
Yingarnes tvärribba; rn. deras rotnik.
med Yäl begränsadt
ryggfält. Genom de djupa och skarpa inskärningarne mellan bakkroppens leder skiljer sig detta släkte från alla
.andra. Efterryggens rotfält är hos alla våra arter groft strim11

AURJVILLLUS SVENSK INSEKTFAUNA.

13: I; II.

273

migt. Hane: munsköldens framkant på hvardera sidan med
en rad af styfva borst, som stå så tätt, att de synas bilda en
Hona : framfötterna med kraftiga
sammanhängande skifva.
men korta g räfborst; sista bu ldeden i spetsen djupt urringad,
tvåspetsig.
Gräfva si na bon i sandmarker.

Artöfversikt.
A.

B.

Bakkroppens and ra bukled nära roten med en 13.g tvärg!lende valkfonnig
upphöjning (synes bi:ist, d!l leden betraktas från s idan). Bakkroppen ofvan med högst tre ljusa tvärband, af hvilka det !l tredje leden, !ltminstone p!l sidorna, upptager hela ledens bredd. - Hane : antenner enkla,
sista leden rak. - Hona: munsköldens midlpl3.t i spetsen ej uppviken,
C. 1J•bic11sis.
I.
ofvan n!lgot fördjupad.
Bakkroppens andra bukled utan tvärupphöjning vid roten. Bakkroppen
ofva n med 4-6 ljusa tvärband. - Hane: antennernas s ista led något
böjd och p3. und re sidan urh!llkad. - Hona: mun skö ldens midtprnt 3.tminstone i spetsen uppviken och mer eller mindre utståe nde (synes bäst,
om man betraktar hufvudet fdln s idan).

«.

fJ.

1-fanar.
M_u nsköldens midtpl3.t med tvär och alldeles jämn framkant. Bakkroppen s näst sista buk led i hvartdera bakhörnet med en liten af
Sista ryggledens ryggfält nästan rekstyfva ljusa h3.r bildad tofs.
4. C. qui11q11ifasciata.
tangulärt med raka s idokanter.
Munsköldens midtpH\t i framkanten mer eller mindre tydligt tretanSista ryggledcns ryggfält med mer eller mindre böjda sidodad.

kanter.
lwartdera bakhörnet med en
Bakkroppens nä t sista bukled
"'
ofvanifr3.n väl syn lig, tät, styf, gulbru n h!lrtofs, men utan h!l.r5. C. labiala.
frans i bakkanten.
*~ Bakkroppens näst si ta bukled utan hårtofsar, men i bakkanten
med en tät, tilltryckt, cl. v. s. bak!ltriktad h3.rfran .
r. Rygglederna 3-5 matta, grofl och tätt punkterade (punkterna äro större än mellanrummen mellan dem). 2. C. arcnaria
Rygglederna 3-5 glänsande, glest men rätt djupt punk2.
terade (punkterna äro mindre än mellanrummen mellan dem,
s!l att plats kunde finnas för minst dubbelt så många lika
3. C. tru11cat11/a.
tora punkter).

«.

Honor.
Mun köldens mi ltplåt endast i spetsen fritt utst3.ende.
* Munsköldens midtpl3.t nästan platt, i spetse n ej eller föga utskuren
Munsköldens midtplåt med svagt uppböjd, bredt afrundad
1.
C. arc11aria.
2.
\
framkant.

E1ttomol. Tidskr.

Ärg-. 25, H. 4, ~Jo).
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Mun köldens midtpHlt med tvär eller svagt urringa I frill utkjutande framkant.
3. C. truncatulfl.
"* ~Iunsköldcns midtplåt framtill starkt lwälfd och djupt, halfcirkelformigt urringad, bildande ett hvalf, som täcker öfver Pn hålighet.
4. C. qui11q11t:fllSciflifl.
{J. Mun . kölden midtplåt ända till . roten fri, bildande en stor, jämnbred,
i spetsen tvär, ganska kullrig skifva, som i omkring 45° vinkel utskjuter fdl.n pannan.
5. C. labitltfl.
2.

1. Crrceris rybiensis L. Svart; ansiktet nedanför antennerna, skenben och fötter gula; balduoppens tredje ryggled
med bredt gult tvärband, och den andra med t\'å gu la fläclrnr,
hos hanen har äfven sjätte ryggleden gult tvärband; antennerna hos r:!' svarta, hos <j) under rödbruna; bakfötterna svartaktiga. 7-12 mm. - Sk.--1\ledelp.
Infångar bin af släktena Halictus, Rl,~j,hitcs, Andrenfl m.

n.

till föda åt

sina larver.

2. C. arenaria L. Svart, groft punkterad; ansiktet nedanför antennerna helt och hållet hvitgult (d') eller med tre
gula fläckar (<j)); mellankroppen
mer eller mindre gulOi-ickig; bakkroppen ofvan med cl- gula tvärband å lederna 2-5
och hos d' stundom äfven å
6:e leden; ben till stor del gula; antenner del vis rödgula. 7 1--1- mm. - Sk.-1\ledelp.
Infångar me<lel~t0ra curculionidcr
s!l.som Brllcl1ydcrcs i11ctl1111s, Stn,phosc,mus fabcr och coryli, Otiorrhynclms-arter m . n. till föda ll.t sina larver.
Fig. 53.

Cer.eris aroia,ia

<j)

3. C. truncatula DAHLB. Skild från föregående genom de i
öfversikten upptagna kännetecknen; bakkroppen vanligen med
tre smala gula tvärband hos <j) (å lederna '.2---1-) och fyra hos
d' (å lederna 2-5). 8 -10 mm. -- Sk.-i\Iedelp.
Insamlar mindre viAar s1\som arter af släktena Phyllobius, l'o!yt!rosus,
. l11tho11om11s, och Otiorrhynchus till föda åt sina larver.

-I-. C. quinqurfasciata Rossi. Till färgteckningen !il{ de
både föregående, men lätt skild genom munsköldens rnidtp låt,
som hos d' är jämn utan tänder och hos <j) i spetsen bildar
ett hvalf; bakluoppen ofvan med -I- -5, i midten ofta afbrutna
tvärband. 8-10 mm. - Sk.-Upl.; s.
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F1\ngar ,1118. , i Aar af släktena Apion, Tychius och Sitoncs.

5. C. !abiata F .-\BR. Afven denna art är svart med gula teckningar såsom hos de föregående. Honan är lätt skild
från de andra genom munsköldens alldeles fritt utstående
midtplåt och hanen genom i öfversikten angifna kännetecken.
Hanens sista bulded är djupt urringad med långa sidohörn.
8- 12 mm. - Sk.- 1\Iedelp.
In. amlar viftar och enlig

iif, en Adoxus o/,scurus.

ADLEHZ

Underfam .

11.

l 9.

Slkt.

Aly~oninre.

Alyson JuR.

Framvingarnes andra kubitalfält mottager båda disktvärribborna. Efterryggen lång, baktill
nästan lodrätt afslrnren. Baklåren i spetsen på främre sidan
med en stor nedböjd flik. Fötterna mycket långa. Klorna enl,Fig. 54. Vingar af . Jtyson.
Kroppen spensligt byggd.
la.
Hane: sista antennleden böjd, på undre sidan urringad; sista
bukleden med två taggar i spetsen. - Hona: sista ryggleden
med tydligt ryggfält; framfötterna med korta g räfborst.
1. A . Ratzebttrgi DAHLB. Glänsande, svart, bakkroppens andra ryggled på lwardera sidan med en rund citrongul
fläcl,; framvingarne med en mörk tvärskugga; benen till
största delen rödgula; efterryggens rotfält strimmigt. - Hane:
m:rn·diblerna, öfverläppen, rnunsl<ölden, pannans nedre del och
antennernas undre sida gula. 6- 8 mm. - Sk. - Lapl.; s.
Cräfver s ina bon i

12.

and och infångar sma strilar till föda

Underfam .

at sina larver.

Nitelinre.

Antennerna fästa tätt intill munskölden. Pannan något
smalare uppat. Framvingarnes andra kubitalfält är skaftadt
eller saknas. Bakkroppens sista ryggled hos båda könen utan
r,vggfält. ~Iellanhöfter åtskilda. l\lellantibier med en sporre
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Släktöfver sikt.
A.

B.

Framvinga r med skaftadt andra kubitalfält och spetsigt
radialfält. Mandiblerna med en djup inskäming i undre
20. Miscoplms.
kanten nära roten.
radialfält i
deras
;
kubitalfält
ett
Framvinga r blott med
l\Iandibbihang.
spetsen snedt tvärhugget med ett litet
Nitela.
21.
lerna utan inskärning .
20.

Sikt.

Miscophu s J uR .

Munskölden kort och bred, i
framkante n på hvardera sidan med
en inskärning. Framfötte rna hos honan med korta gräfborst. Påminna
till utseendet om små Pompilus-arter.
Fig. 55.

Gräfva i sand och infånga små spind la r
Vingar af .ilftscophus. !lt sina larver.

Artöfversi kt.
A.
B.

Pannan rent svart. Bakkroppen :hminstone· hos honan vid roten rödgul.
M . concolor.
I.
Munskölden i framkantens midt nästan tvärhuggen.
Pannan grönaktigt svart. Bakkroppen ho b!'tda könen enfärgad vart.
Öfverläppens rnidtAik med bredt afru ndad eller nästan tvär framkant.
r<.
Efterryggens rotfält deladt af en alldeles rak upphöjd midtlinje och
Af. spurius.
2.
p!'t sidorna med tätt ställ da strimmor.
e
framskjutand
vinkligt
tydligt
midten
i
med
midtOik
Öfverläppens
/1.
framkant. Efterryggens rotfält med oregelbundn a längsåsar, men utan
3. JI. niger.
rak ås i midten.

l. M. concolor D ALHB. Svart, bakkroppens första led
oftast rödgul eller rödbrun; mandiblerna och antennska ftets
undre sida rödbruna. 4-7 mm. - Sk.-Gest r.; s.
2. M. spurius D AHLR . Enfärgadt svart, mandibler och
fötter brunaktiga. 5-7 mm. - Sk.-Gest r.
3. M . niger D AHLB. Endåst skild från fö regående genom de i öfversil{ten upptagna kännetecknen. 5-7 mm. Sk.-Gest r.
2 1.

Sikt.

Nitela

LATR.

-

Framfötte rna hos båda könen utan gräfb orst.
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1. N. spinolCE LATR. Enfärgad svart; ansiktet nedanför antennerna silfverhårigt och med en
slrnrp längsl{öl i midten; efterryggens rotfält nätådrigt rynkigt.
5-6 mm. - Sm.-s. Lapl.; s.
Bygger i torra kvistar och stjäl kar
samt insamlar bladlöss till föda åt sina Fig. 56. Vingar af Nite!a spi11o!aJ.
De prickade linjerna utmärka
larver.
outvecklade ribbor.

13. Underfam. Trypoxylin re,
med
en djup inskärning på insidan och därigeÖgonen
nom njurlika (fig. 33).
22. Sll<t. Trypoxylon L.'\TR .
Framvingarn e endast med ett
tydligt begränsadt kubitalfält och ett
disldält; de andra antydda___genom
fina veck. Bakluoppen lång och
smal; dess första led afsmalnande ~
mot roten till ett slrnft; sista rygg- ' - - ' ~
leden utan ryggfält, hos d" tvär, hos Fig. 57. Vingar af T,ypoxylon
~ spetsig. Benen nästan oväpnade; jigulus. De outvecklade ribborna iiro prickade.
framfötterna utan gräfborst.
Enfärgade, varta teklar, .·om bygga
rör och g!l.ngar i trä, afstänga
cellerna mecl m llanväggar af lera och in amla spindlar till föda åt sina larver.

Artöfversikt .
A.

Bakroppens första led når ungefär till baklårens midt och är ej dubbelt å
hmg som andra leden.
"· Ben enfärgade, svarta. Ögonen lika bredt åtskilcla nedtill som upptill.
I.

T. jigulus.

,g_

B.

Framtibier delvis gulaktiga; framfötter rödbruna.
Ögonen nedtill
mycket närmare hvarandra än upptill.
2.
T. clavicerum.
Bakkroppens första led iir mycket lång och smal. n!ir till baklårens spel
och [ir dubbelt längre än andra leden. Ben sva rta.
3. T. attcnuatum.

l.

F. figulus L.

»Lersmetaren». - Bakluoppen s ryggleder vid baldrnnten samt ansiktets nedre del (i synnerhet hos
hanen) med fin hvitglänsande behåring. 8-10 mm. - Sk.Lapl.; a.
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F clavicerum LEPEL. Till behåring lik föregående
Antenner lrnrtare och mera förtjockade mot spetsen.
5-10 mm. - Sk.-Upl.; s.
3. F attrnuatuin
'1IT.
Antenner nästan jämntjocka.
6-10 mm.
k.-Upl.; s.
2.

a1t.

l+. Underfam. Craboninre.
Framvingar med tvärhugget radialfält samt blott ett kubitalfält och ett diskfält.
l\Iellantibier med en eller ingen
sporre. Honans sista ryggled med väl begränsadt ryggfält.
A.

Släktöfversikt.
Efterryggen utan tagg i midten. Framvingarnes kubitalfält
och diskfält sl<ilda genom en fullt utbildad ribba. Pannan
nedåt starl<t afsmalnande. - Siifvermuusteklar.
a. Bakkroppens första led lång, trind, framtill afsmalnande till ett skaft, baktill klubblikt uppsvälld och
genom en djup inskärning skiljd från den andra leden
(fig. 26).
23. Rlzopalum.
{J. Bakkroppens första led ej lång och trind, baktill ej
uppsvälld.
§. Ögon håriga. l\Iandiblerna på undre sidan nära
roten med en tydlig inskärning.

2-1-.

E11tomog11atlllls.

§§.

B.

Ögon nakna. l\Jandiblerna utan inskärning på
undre sidan.
* Punktögon ställda i en trubbvinklig triangel.
Pannan mellan antennerna med ett litet horn.
25. Lindmius.
** Punktögon ställda i en rätvinklig triangel. Pannan utan horn.
26. Crabro.
Efterryggen med en tagg i midten. Framvingarnes kubitalfält och diskfält förenade med hvarandra, emedan
ribban mellan dem är otydlig. Pannan ej smalare nedåt.
27. Oxybelus.

23. Sll<t. Rhopalum KrRBL
Baktibierna mot spetsen starkt ldubblikt förtjockade. Små
steklar, som påminna om Trypox_y/011-arterna och liksom dessa
sakna fläcl<ar å bakkroppen.
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Anlägga sina celler i ih åliga grenar elle r i murket trä uti enkla eller
förgrenade rader.

l. Rit. coarctatum coP. (tibiale FABR.) Svart, baktibiernas och bakkroppens spets röda, knälederna samt framtibierna och de främre fötterna gula. Hufvudet med ett litet
horn mellan antennerna. Munskölden i framkantens midt med
en lång tand. - cf'. Antennernas 2-4 leder utvidgade, de
följande omvexlande svarta och hvita; framfötternas första led
utplattad, mellanfötternas första led i midten tandad. 5-6
mm. - Sk.-s. Lapl.
J n amlar myggor till föda al

ina larver.

vart, bakkroppen delvis rödbrun;
2. Rit. clavipes L.
benen till stor del samt nntennsl<aftet gula; baktibierna i
spetsen svarta; pannan utan horn; munskölden afrundad. - cl'.
Antenner och fötter af vanlig byggnad. 4--6 mm. Sk.- Jämt!.
In sam lar svamp- och gallmyggor samt stöf !ändor (Psocider)' till föda 3.t
sina lan·er.

24-.

1kt. Entomognathus

D AHLn.

Bakkroppen kort och bred. Munskölden
en glänsande halfcirkelformig intryclrning.

spetsen med

Lefnadssält okändl.

l. E. brevis v. d. L1Nn. Svart; antenner och ben delvis gula; sista bukleden rödbrun. 4-5 mm. -Sic- Dal.

25.

Sll<t. Lindenius

L EPEL.

Mandiblerna med enkel spets. Bakkroppen kort och bred,
svart och utan gula teclmingar.
l3ygga s in a bon i marken.

l. L. albilabris F ABR. Svart (äfven mandiblerna och
antennerna) med grönaktig skiftning å bakkroppen, som har
en fin grå behåring; munskölden med hel kant. - ~- Frarntibiernas framkant och de öfrigas rot gul; sista ryggledens
ryggfält i spetsen gult med guldglänsande behåring. - cJ'.

280

ENT0)I0L0GISK TIDSKRIFT 1904.

Skenben, fötter, halssköldens sidolrnölar och ett i midten afbrutet streck å dess öfre kant gula. 5-7 mm. - Sl<.-s. Lapl.
Infångar må flugor och äfven (?) enl. Nrn:tSEN sma skinnbaggar (Capsus
Th1mbergt) till föda åt sina larver.

26.

Slkt. Crabro FABR.

Mandiblerna ofta i spetsen tandade. Läpp-palper fyrledade, käkpalper sex-ledade. Hithörande talrika arter hafva
antingen bakkroppen enfärgad svart eller svart med gula teckningar. De förete så många egendomligheter i sin byggnad,
att de blifvit indelade i talrika undersläkten. För att underlätta deras bestämning lämna vi
här dels en öfversikt af undersläktena, dels en af denna oberoende
öfversikt af hanar och honor för sig.
Hanarne afvika nämligen ofta i hög
grad från honorna genom egendomFig- 58. Vingar af Crabro
qzmdrici11ctus.
lig utbildning af antenner och fötter.
Då antennerna eller fötterna ej afvika från den vanliga byggnaden, kallas de här nedan för enlda.
Afven i sitt lefnaclssätt förete Crabro-arterna stora afvikelser sinsemellan,
så att intet för alla gemensamt kan angifvas. De fl e·ta ynas insa mla tvåvingar.

Öfversikt af undersläkten.
A.

Mellanbröstet utan upphöjd list framför mellanhöfterna;
dess sidor ej strimmiga. Framvingarnes disktvärribba
inmynnar i midten eller föga bortom midten af kubitalfältet. - cl'. Antennerna med 13 leder.
a. Mellankroppen glänsande med svag skulptur. Efterryggen utan grof skulptur, vanligen med tydligt afsatt
rotfält. Punktögonen stå nästan i en liksidig triangel.
* Framvingarnes disktvärribba inmynnar i midten af
kubitalfältets baklrnnt. Bakkroppen utan gula teckninga!··
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Hona: sista ryggledens ryggfält smalt, på
längden urhålkadt. - Hane: sista ryggleden ej
med gröfre punkter än den näst sista. - Baktibierna hos båda l{önen mer eller mindre ldubblikt förtjockade. - Undersläkt. Corlocrabro.
N:o 1-1 l.
THm1s.
2. Hona: sista ryggledens ryggfält bredare, trekantigt, slätt eller kullrigt. - Hane: sista ryggleden med gröfre punkter än den näst sista.
- Undersläkt. Crossocerus TH0~1 .
N:o 12-19.
Framvingarnes disl{tvärribba inmynnar utanför midten af lrnbitalfältets bakkant. Bakkropp'en nästan alltid med gula teckningar (om dessa saknas, har hufvudet på undre sidan bakom mandiblerna en tydlig tand).
I. i\1andiblerna utan tand på insidan, i spetsen
enkia (i;,) eller tvåtandade (d'). Hufvudet på
undre sidan med en tand bal<0m hvardera
Hoplocrabro.
mandiblen. - Undersläkt.
N:o 20.
2. Mandiblerna på insidans midt tandade, i spetsen med två (d') eller tre (i;,) tänder. Tinningarne utan tand. - Undersläkt. BlephaN:o 21-23.
ripus.
{3. Åtminstone efterryggen med grof rynkig skulptur och
utan tydligt rotfält. Punktögonen stå i en rätvinldig
triangel. Bakluoppen alltid med gula teckningar. Dess
andra bukled på hvardera sidan nära roten med en
rund svarthårig fläck.
* Hanens antenner och ben enkla. - Undersläkt.
N:o 24.
A nothyreus D,rnLB.
** Hanens antenner och framben utvidgade. - UnN:o 25-27.
dersläkt. Tlryrcopus LEPEL.
Mellanbröstet på hvardera sidan med en bågböjd list framför mellanhöfterna; dess sidor oftast strimmiga. Framvingarnes disktvärribba inmynnar i yttersta tredjedelen
af kubitalfältets baklrnnt (fig. 59). - d'. Antennerna endast med 12 leder.
1.

B.

13: I; Il.
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a.

Bakkroppen glatt eller otydligt punkterad.
* Mellanryggen tätt punkterad, matt, ej strimmig.
§. Mellanryggen ej hårig. - Undersläkt. Ec-

tt'm11i11s
§§.

DAHLR.

N:o 28-30.

:.\.lellanryggen tätt hårig.
I. 1landiblerna på insidan nära roten med en
tand. :\Iellanbröstet framtill i midten kantadt. Bakkroppens tredje ryggled svart
eller blott med en gul punkt å hvardera
sidan. - Hona: mun:kölden silfverglänsande. Undersläl<t. Solenius LEPEL.

N:o 31-32.
Mandiblerna utan tand på insidan. Mellanbröstet framtill ej kantadt. Bal<luoppens tredje led gulfläckig. - Hona: munsl<ölden guldglänsande.
Undersläkt.
Clytochrysus 1IoRA\\'.
N:o 33-35.
H
:\Jellanryggen strimmig, framtill på tvären, baktill
på längden . - Undersläkt. Crabro.
:o 36, 37.
f). Bakkroppen groft punkterad; dess andra bukled med
stor tiidenhårig fläck. 1Jellankroppen kraftigt punkterad, nästan naken. Hane: mellantibier utan sporre.
''' Hane: framfötternas första led sköldformigt utplattad. - Hona: sista bal<l<roppsledens ryggfält
rännformigt. - Undersläkt. Tl,ynus LErEL.
2.

N:o 38.

**

Hane: framfötterna ej eller föga utplattade.
- Hona: bakkroppens sista led med trekantigt
ryggfält. - Undersläkt. Ceratoco/11s.
:o 39, 40.
Artöfversikt.

T.

flo11or.
Bakkroppen enfärgad vart.
A. Framtibier uch framfötter enkla eller framfötternas för ta led n1\got
plattad men dock alltid längre än brf'd.
rc. Baktibicrna släta, oväpnade, mot , petsen starkt förtjockade, Yid
roten gula.
Efterryggen med glän. ande ej begränsadt rotfält.
Bakfötternas för ·ta led förtjockad, men trind. Antennernas si ta
led kägelformig. ;\[un kölden s framkant i midten starkt ut kjutandc. Mellankroppen utan gula teckningar.

AURl\'lLLIUS: S\'ENSK IN EKTFAUNA.

Munsköldens utskott smalt, längre ,in bredt. Fram- och mellanfötter samt framlibierna framsida hvilgula. I. C. capitosus.
2.
Munsköldens utskoLt bredL, nä,Lan kvadratiskt. Fram- och
mellanben helt och hållet mörka.
2.
C. ci11xi11s.
Baktibierna med Länder eller fina taggar. Bakföllrrnas första
led ej eller knappt förtjockad.
* Efterryggens rotfält saknar begränsning bakåt och öfrergår
s3.ledes där utan gräns i den bakre delen af cfLcrryggen.
;\Iellankroppcn enfärgad svan utan några gula Lcckningar.
§. Llir och skenben enfärgade, svarta; fötterna ,rnrlbruna .
Munskölden med mycket bred, grundl trenikig midtAik.
3. C. lt11costo111a.
§§. De främre !aren på undre sidan samt framtibierna på
framsidan brunröda. lllunskölden med malare tretandad
midtnik."
I.
Antennskaft och baktibicr svarta.
4. C. i11er111is.
2.
Antennskaft p3. undre sidan och baktibierna vid
roten gula.
6. C. 11ig1itus.
Efterryggens rotföll väl begränsadt af en djup, gropig fåra.
§. Nacken sidolinjer utlöpa ej nedtill i en skarp tagg.
0
Bakkroppen blida sista ryggleder likartad\ punkterade.
1.
Alla I,ir och sken ben enfärgade, svarta. Mellankroppen s_vart utan gula teckningar. Efterryggen groft rynkig.
Munskölden med afrundad
midtnik.
FöLterna svartbruna, de främre på
midten ljusa; deras första led utplattad.
7 C. carbonmius.
2
Fram- och mellantibier helt och h!\llet eller till
törsta delen gula, baktibierna svarta, vid roten
gula. Halssköldens sidoknölar oftast gula. Framoch mcllanföller gula.
a. Munsskölden s,·art med bredt afrundad framkant. l\Iellanlibier mycket kortare än 13.ren,
käge ll ika utan sporre.
ista ryggleclen mot
spetsen med tydlig midtf:ira. Mellanbröstet
samt framll\rens undre sida tätt beklädda
med Jwita uppstl\cnde h!l.r. Baktibier mol
spel en starkt förtjocknade, klubblika.
lO,
C. j>odag1icus.
b. J\Iun kölden gul, i framkantens midt trekantigt förlängd, spetsig. Mellantibierna af lårens
lfogcl, ej kägellika, men med sporre. Sista
ryggleden utan fåra. Mellanbröstet och frambenen utan utstående h3.r. Baktibierna af
vanlig form, ej förtjockade .
I I.
C. aphidmn.
I.

{/.
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Bakkroppens ista ryggk-d med större och glesare
Frambenens sporrar
punkter än den nä t sista.
ljusa.

+.

Mellanlåren utan tand vid roten.
Mellanryggen baktill framför tvärffi.ran mot
Bakkroppens
skutellen slät utan ffi.ror.
sista ryggled p!I. hvardera sidan med en
upphöjd list och således med begränsadt
ryggf:ilt.

SS.

I.

Framfötterna med vart fläck. Mellanbröstet urh3.lkadt och tält hvithårigt,
på hvardera sidan framför mellanhöfterna med en tydlig tagg.
14. C. varius.

2.

Framfötterna enf:irgade, ljusa utan
svarta fläckar. Mellanbrö tet föga urhålkadt och föga hlirigt samt med otydlig tagg. Fjärde bukleden i bakkanten
grundt, den femte djupt urringad.
C. a11xi.us.
I 5.

Mellanryggens bakkant (omedelbart framför
tvärffiran mot skutell en) tätt tvär trimmig.
Bakkroppens sista ryggl ed utan ryggf:ilt.
1.

Antennernas s i ta led ej tvärhuggen.
a.

L.

llfellanHl.ren bredast pli midten,
mot roten afsmalnande, varta, nästan
kortare än skenbenen16. C. Wesmaeti.
i\Iellanl:\ren p:'t undre sidan vid
roten ut vidgade och där bredare
än på midten, på framsidan gulaktiga, nästan längre än skenbenen.
17. C. c/011gatulus.

2.

++.

§§.

Antennernas sista led tvärhuggen. Låren
under rödbruna, ofvan med gult streck.
18. C. mucronatus.
Palper mörka.

Mellanlåren på inre s idan vid roten med en
hvass tand. Mellantibierna på in idan snedt
afh uggn a och svartborstiga. Mandiblerna, antenn kaftets framsida, fötterna (utom i spetsen),
baktibierna vid roten, framtibierna och framC denticn•s.
I 9.
13.ren deh·is, gula.
:Nackens upphöjd a sidol inj er utlöpa nedtill i en skarp
nedatriktad tagg, som är belägen ungefär midt bakom

-,
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ögat nedre hälft. Framvingarnes disklvärribba inmynnar i kubitalfältel n!lgol bakom dess midt.
20.
C. quadrimacu!atus.
B.

I

Framtibierna larkl sköldfonnigl utbredda och platlade, stundo m mindre
breda, men i delta fall är framfötternas första led starkt utvidgad,
nästan sli bred som Hl.ng.
"· Baktibierna enfärgade, svarta. Framtibierna svarta eller enda t
i bakkanten gula. Mellankroppen svart utan gula teckningar.
Antennerna i spetsen tvärhuggna.
r. Efterryggen utan tydligt af all rotfäll.
FramHl.ren nll.got
utbredda, under gu lbruna och rännformigt urh!\lkade. Framtibiernas bakkant hvit.
5. C. cetraltts.
2.
Efterryggen med baktill genom en b!lgböjd rynkig iara
tydligt afsatl rotfäll.
Framtibierna i kanten hårfransade.
Framfötterna hvitaktiga, i spetsen mörka.
8. C. bmbipes.
fJ. Daktibierna vid roten gula. Efterryggen rotfält tydligt begrän sadt. Framlibierna !ltmin tone i framkanten, vanligen till största
delen gula.
1.
Mellankroppen utan gula teckningar. Bakkroppens blida
si ta ryggleder likarladt punkterade. Antennernas sista led
i spetsen tvärhuggen.
9. C. gonagcr.
2.

Il.

Skutellen och halsskölden s ryggkant gula. Bakkroppens
si ta ryggled med glesare och gröfre punkter än den näst
ista. Antennerna sista led spetsig.
a. Munskölden, mandiblerna, frambröstet, mellanbröstets
fram ida och frambenen (nästan helt och hållet) gula.
Framlibierna mycket breda, äfven framlliren nligot utT2 .
C. pa!marim.
plattade.
b. Munskölden, mandiblerna, frambröstet och framhöfterna
svarta. Framtibierna föga utplattade, gula, i bakkanten
svarta. Framfötternas första led mycket bred, mol roten
afsmalnande.
I 3.
C. pa!mipcs.

Bakkroppen ofvan med gula tYärbancl eller gula sidofläckar.
A. Antenner 13-leclade. Mellanbröstet utan upphöjd li st framför mel lanhöfterna; dess sidor ej strimmiga. Bakbröstets sidor glänsande,
ej eller knappt strimmiga.
"· Framtibierna utan skiflikt bihang på baksidan, enkla eller obetydligt förtjockade ; framfötterna enkla. Antenner trinda; deras
leder ej eller föga bredare än I!'tnga.
Nackens upphöjda idokanter sluta nedtill i en skarp ned!\1riktad tagg. Antennernas sista led i spetsen tvär med inre
hörnet utdraget.
Mun~kölden
framkanten med 4 tänder,
af hvilka de mellersta äro törre och bredare.
20.
C quadrimaculatus
Nackens upphöjda sid-ikanler utlöpa ej nedtill i en tagg.

.

'
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Antennernas sisla lc<l ej tvär i spetsen.
framkalll i midten bredt afrundad eUer r.·är.

S.

~1 unsköl<lcns

Antennlcderna 3-7 pa undre sidan med tydlig harfran
I.

Framlåren oväpnade. Framtibierna orege lbundet törtjockade och något plattade, i bakkanten före midten vinkligt utböjda. Si ta bukleden vid roten med
trn små laggar. Bakkroppens första led Hlng och
starkl afsmalnandc mot roten. Baktibicrna förtjockade.
a. Baktibierna till största delen svarta, tydligt tandade. Tredje och fjerde bukleden me<l rak
C. di111id,atus.
'.! I.
bakkant.

Baktibierna gula, oväpnade. Tredje och fjärde
bukleden med svagt insvängd bakkant. ) lellantibierna i spetsen på utsidan med en tagg.
C. signatus.
22.
Framlåren på undre sidan före midten med en tand.
2.
Sista bukleden utan taggar
Framtibierna enkla.
men med en upphöjning i midtcn. Bakkroppens
första led af vanlig byggnad. Baktibierna ej för.
23. C. vagabu11d11s.
förtjockade.
§§. Antennerna ej håriga pa undre sidan. Baktibicrna mol
Sista buklcdcn slät, oviipspetsen starkt förljocka,le.
24. C. l11ppo11icus.
nad. .\nlennskaftet svart.
Frnmtibierna pä bak sidan med eu mycket . Lort skiflikt, kullrigt
glänsande, brnnaktigt bihang, som stöder sig mot ell Jangt, oreFramfötterna starkt plauacle
gelbundet utskott å framH'u-en.
med korta c,ch breda leder; elen främre klon ombildad till ell
slort, oregelbundet utskott. Antennerna mer eller mindre plattade; lederna 3 7 mycket bredare än !:inga, pa undre idan
b.

/l.

hvithtiriga.
* Mellanryggen punkterad, ej strimmig. Eflerryggens rotfält
groft rynkigt, ej begränsadt bakåt; dess lodräta del begränsad af upphöjda sidokanter. Framtibiernas sköldformiga
bihang lilminstone i yllre hälften med ljusa genomskinliga
strimmor. r.lellanbröstets sidor nedtill med en v!lgrät, rynkig

**

Hlngsfara.
Framtibiernas köldformiga bihang i utkanten med ljusa
1.
tvärstrimmor, inåt med genomskinliga punkter. Mellanryggen glest punkterad, gliin ·ande. Bakhöfterna utan
25. C. prltarius.
bihang.
Framtibiernas sköldformiga bihang endast med ljusa
2.
tvärlinjer. Mellanryggen tätt punkterad, matt. Bakhöfterna med ett litet bihang pa insidan. 26. C. scutellatzu.
1\Iellanryggen groft strimmig pli längden. Efterryggen ned
till utan upphöjda sidokanter. Framtibiernas sköldfonniga
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bihang enda t me<l ljusa genomskinliga punkter, men utan
,trimmor. ( Fig. 60 . l\1ellanbröstels sidor utan vågrät 1'3.ra.
27. C. crib1ari11s.
lL

Antenner I 2-ledade; en eller nere af lederna pa undre sidan urringade och tan,l'tt,lc (utom hos n o 36\ Mellanbröstet ett stycke
rakt framför mellanhöfterna med en upphöjd, rak eller båghöj<l
l\"iirlist; dess siclor oftast strimmiga, sällan endast groft punkterade.
Bakbröstet och efterryggens sidor alltid groft strimmiga. Hal skölclcn, ryggkanl ofta l med skarpa, tagglika sidohörn.
«.

l akkroppen gliin sande, ej eller otydligt punkterad.
)Iellanryggen med helt kort och fin, föga märkbar behåring.
Framliiren pa undre sidan nära roten trubbigt utvidgade och
därifrån småningom ahnalnande mot spct>en. Framfötterna
platta, mycket tunna, nästan hinnaktiga, men ej eller föga
bredare än ·kenbenen.
1.

Antennernas tredje led p3. unclre sidan urringad och
därigenom tydligt af,malnan<le mol roten.
a. ,\ntennernas fjärde och . jälle led obetydligt, femte
djupt urringad.
28. C. spi11ico//is.
Antennernas fjärde och femte leder hela, sj,itte djupt
30. C. dives.
urringad.

b.

2.

.\ntenncrna tredje och fj,irde leder hela, ej urringade;
29. C. guttatu.r.
femte djupt, sjätte grundt urringad.

Mellanryggen med rnng och tydlig behåring. Fram13.ren mot
roten afamalnande. Framfötterna enkla eller föga plattade.
§. 1\ntennernas tredje led hel, ej eller föga längre än den
fjiirclc.
0
Antennernas si ta led ej tvärhuggen i spetsen. Nll.gon
af lederna på undre sidan urringad. .\lellanfötternas
för la led jämnbred.
Antennernas fjärde led hel; deras femte led grundL
1.
och sjätte led djupare urringad . Bakkroppen
tredje ryggled enfärgad, svart. )lellanryggen groft

2.

punkterad.
a. )Iellanföuernas första och andra leder i spetsen
pr, framsidan utdragna i en lang tagg.
3 1. C. vag'!-1s.
h. .\Icllanföllerna nästan oväpnade.
32. C. n,bico/a.
.\ntennernas fjärde och sjätte leder på undre sidan
djupt urringade. Hakkroppens"treclje rygglccl gulfHickig. Mellanryggen framtill p!l t,·iiren, baktill
p!l längden strimmig. IIufvudct ~tarkt förlängd!
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Fötterna s för ta led mycket
bakom ögonen.
37 . C. fosso,ius .
lång.
00
en; ingen at
tvärhugg
spetsen
i
Antenne rnas i la led
Mellanfö tternas
lederna på undre sidan urringad .
första led i midten p!i framsida n utvidgad .
36. C. q1ladricinclns.
två gånger urrinsidan
undre
på
led
tredje
rnas
Antenne
gad, nästan dubbelt längre än den fjärde; fjärde och femte
på undre sidan urringad e; de öfriga hela. Mellanfö tternas

första led mot spetsen n!igot utvidgad .
0
Antenne rnas tredje led p!i undre sidan med två tydliga
tänder, som äro lika stora som tanden :I undre sidan
af fjärde leden; mellan dessa blida tänder synes ofta
en !ilen knöl. Då hufvudel ses snedt bakifr!in, synes
pannan mellan ögonen tydligt urh1llkad.
33 . C. cephalotes.
00
Antenne rnas tredje led på undre sidan med tv1l smil
tänder, som äro betydligt mindre än tanden 1l fjärde
leden. Pannan upptill mellan ögonen föga urhålkad .
34· C. pla1tifro11s.
bröstets sidor
Mellan
d.
punktera
groft
Bakkrop pen tydligt, nästan
de.
punktera
groft
första led bildar
* Framfött erna mycket starkt utp lattade; dcra erna knappt utvidFramtibi
kifva,
sköldlik
en mycket stor,
gade, men lätt håriga i bakkante n. Hufvude t framifrån sedt
mycket högre än bredt, bakom punktögo nen hastigt afsmal
nande till en hals. Mellanbr östet urh1llkadt och lätt hvith1l.
en
rigt. i\fellanllt ren vid roten och bakb<>nens 15rring med
clypeatus .
C.
38.
tagg.
afFramfött erna ej eller föga utplattad e. Hufvude t ej bakat
smalnan de till en hals.
r. Framfött ernas första led ej utplattad . l\Iellanbr östets sidor
glänsand e med glesa, grofva punkter. Bakkrop pen andra

2.

ryggled med tydlig tvärintry ckning vid roten.
39. C. subterrane11s.
Framfött ernas . första led tydligt utplattad , lansettlik , gulhvit till färgen. Mellanbr östets sidor matta, tätt punkterade. Bakkrop pens andra ryggled utan tvärintry ckning
40. C. ala/11s.
vid roten.

2.

J.

Ho11or.

Bakkrop pen enf:irgad , svart utan gula teckning ar.
nde och rännA. Sista rygglede ns ryggfölt mot spetsen hastigt afsmalna
formigt urhålkad t.
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Mellankroppen utan gula teckningar enfärgad, vart.
Efterryggens rotfält är ej bak!l.t begränsadt af en djup fåra,
men delas af en längslinje i två hälfter.

*

+.

Baklibiern a vid roten ljusa, gula eller hvita.
I.
Baktibierna mol spetsen starkt förtjockade, klubblika,
oväpnade (utan tänder eller taggar). I-Iufvudet ofvanifrlln sedt lika H\ngt som bredt. Mellanb;öslet oväpnadt.
a.

Fram- och mellanfötter samt framtibiernas framkant blekgula. Munskölden i framkantens midt
med elt smalt utskott.
I.
C. rapitosus.
b. Fötter och främre skenben enfä rgade, svarta.
Munsköldens utskott bredare än lllngt.
2.
C dnxius.
2.
Baktibierna mindre starkt förtjockade mol spetsen,
beväpnade med taggar eller smll tänder.
Mellanbröstet på hvardera sidan framför mellanhöfterna med
en liten land.
6. C. 11igritus.
-J·t. Baktibier enfärgade, svarta. Mellanbröstet på hvardera
sidan framför mellanhöfterna med en liten knöl eller tand.
I.
Nackens sidolister försvinna nedåt smllningom utan
alt bilda någon tvär afsats. Hufvud och mellanrygg
med rätt lång behåring.
a. Munsköldens midtplåt
spetsen bredl tvärhuggen
eller n3.gol ursvängcl . Framvingar mot spetsen
tydligt rökiga. Större, 8-ro mm.
3. C. lcucostoma.
b. Mun sköldens midtplllt i petsen mindre bred och
med lre smll tänder. Framvingar ända till spel•
sen klara. Mindre, 6-7 mm.
4. C. incrmis.
2Nackens sidolister sluta nedåt med en tvär afsats.
Ilufvucl och mellanrygg med ytterst kort och fin behåring.
5. C. cetratus.
Efterryggens rotfält begränsas bakåt af en djup, bågböjd ryn kig fåra och delas af en längsfåra i två hälfter. IIufvud och
mellanrygg med mycket kort och fin beh!l.ring.
I.
Baktibierna enfärgade, svarta. Nackens s idolister nedåt·
småningom försvinnande. Fötter svartbruna.
a.
Efterryggen nedtill groft nätlil<t rynkig. Mellanbröstet
på hvarclera sidan med en knöl framför mellanhöf7. C carbonarius.
tcrna.
b.
Efterryggen nedtill ej eller obetydligt tvärrynkig.
Mellanbröstet o,·iipnadt.
8. C. barbipes.
2.
Baktibierna vid roten gula. Nackens sidoli ter sluta ned3.t
med en tvär afsats. Framfötterna vid roten hvita.
9. C. gonogcr.
Fn/01110!. Tidskr. Arg. 25, H. 4 (1904.)
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Mellankroppen med gula teckningar.
(Des a gula teckningar
kunna förekomma pi hals köldens ryggkant och sidoknölar eller
på skutellen). Frambenens och mellanbenens skenben och fötter
gula.
I.
1'.lunskölclen svart. Bakfötter mörka. i\Iellanbröstet pl\ hvardera sidan med en tand. Nackens s idoli ster sluta nedtill med
en tvär af ats. Bakkroppens sista ryggled naken.
ro. C. podagricus.
2.

B.

:\Tunskölden gul. Bakfötter vid roten gula.
Mellanbröstet
oväpnadl. Nackens idolister försvinna ml\ningom nedl\t utan
afsats. Bakkroppens sista ryggled tält borstig.
I T.
C. aphidum.

Bakkroppens si la ryggled med regelbundet trekantigt, plant eller
något kullrigt ryggfäl l; dess sidokanter äro s!\ledes raka och spetsen
är ej rännformigt urhålkad. Efterryggens rotfält baktill tydligt begränsadt af en b!'tgböjd rynkig fåra. Mellankroppen på halssköldens
ryggkant och ofta äfven å skutellen med gula Aiickar.
ri.
Mellanryggens bakkant (omedelbart framför lvärfi'tran mot kutellen) slät utan trimmor. Mellanbröstcl på hvardera sidan f,amför mellanhöfteroa med en liten knöl ell er tand.
* Munskölden gul.
ackens sidolister sluta nedtill i en tand
c'llcr vinkel. Bakryggen med ett gult tvärstreck. Skutellen
12.
C. patmaritts.
oftast enfärgad, svart.
''* i\Iunskölden svart. Nackens sidolister necHh småningom försvinnande. Bakryggen utan gu lt tvärstreck.
J.
Framtibiernas sporre mörk, svartaktig. Skutellcn s vart.
13. C. j>a!mij>es.
2.
Framtibiernas sporre ljus, hvitaktig.
a. Bakryggens sidor fint strimmiga. Skutellen ofta med
gul fläck. Mellantibicrnas framsida delvis gul.
14. C. vari11s.
b. Bakryggens siclc;,r glänsande glatta utan strimmor.
Skutcllcn svart. 1\Icllantibiernas hela fram icla gul.
I 5.
C. anxius.
fJ. :\Icllanryggens Lakkant (omedelbart framför tviirfi'tra mot skutellen)
tydligt strimmig. i\Iellanbröstet oväpna<lt.
* 'kute ll en gul. Fram- och mellanlibier helt och hållet eller
till största delen gula. Bakkroppens yttersta spets rödbrun.
16. C. Wcs111aeli.
"* Skutcllen srnrt. l~ramtibierna delvis, mellantibierna endast
vid roten gula. Bakkroppens spets svart.
1.
i\Iandibler sv,1rta.
I 7.
C. ·c1011gatulus.
a. Palper gula.
18. C. 1mtcro11a/11s.
b. Palper svartaktiga.
2.
:\fandibler till största delen gula.
19. C. de11ticr11s.
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Il.

Bakkroppen med gula tvärband eller
A.

!J: l; I I.

idofläckar.

Bakkroppen ofvan glånsande, ej eller otydligt punkterad.
"· iiellanbröstet utan lvärli ·t framför mellanhöfterna, ciess sicior ej
strimmiga. Bakbröstets sidor glänsancie, ej strimmiga.
Nackens sicioli · ter sluta necltill tvärt med en kraftig tand
"'
( ynes lätt , dft hufvudet ses rakt fr3.n sician). Sista bakkroppsleciens ryggfält plant, trekantigt meci raka sidor. Antenner svarta med kaflet i spetsen och vid roten brunkan tadl. Benen delvis gula. ~lellankroppen med eller utan gula
teckningar. Bakkroppens första ryggled ofvan vid roten
C. q11mbi111acu!atus.
20.
med en trekantig fördjupning.
"'* Nackens sidolister försvinna s måningom nedåt utan att
bilda någon land eller af ats. Benen del vi · gula.
§. Eflerryggens rotfält genom en tydlig midtffira deladt
i två släta, gliinsande halfror och bakåt begränsadt
af en bagböjd fåra. Andra bukledcn utan matta
runrla fl:ickar. Antennskaft under gult. l'unktögonen stå i en _liksidig triangel.
r. För ta hakkropp leden mycket längre iin in bredd
i spel en (fig. 59 a ;) sista ledens ryggfålt bredt
trekantigt med raka sidor och afrundad ~pets. Hufvuclet ofran mellan ögonen tydligen intryckt; intryckningen framtill mot pannans lodräta ciel på
hnrdera · idan begränsad af en b3.gböjcl valk.
a. Baktibierna åtmin tone med en svart fliick
på nedre sidan, tält taggiga. IIufvuciets förcijupning ofvan odelad.
C. dimidiatus.
21.
Baktibierna enfärgade, gula, mindre tätt lagtaggiga. Ilufvudets fördjupning på hvardera
sidan cielad af en nedg3.ende list.
C. sig11atus.
22.
Första bakkroppsleden knapp längre än sin bredd
2.
i pelscn fig. 59 b ; sista ledens ryggfält bredt vid
roten, men cliirpft hastigt afsmalnande till en jämnbred, rännformig yllre del ; de s sidoka nter alltså
insvängda. IIufvudct ofran platt, men å hvardera
idnn mellan ögat och främ ta punktögat med en
äggrund grop. · Första rygg leden ofvan med en
trekantig fördjupning vid roten.
23. C. vaga!nmdus,
§S. Efterryggens rotfält grofl rynkigt, ej baktill omgifvet
af n~gon ffira. Andra bukleden på hvardera sidan
nära roten med en rundad, matt, svartaktig fläck.
Punktögonen . tft i en räh-inklig eller oligot trubbb.
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vinklig triangel. Sista bakkroppsledens ryggfält stort
med räta sidokanter, afrundad spets och plan yta.
0

00

(3.

~lellanryggen punkterad, ej eller otydligt strimmig.
Efterryggens nedre lodräta del med upphöjda sidokanter.
IIufvlldct och mellankroppen med lång svartI.
aktig behll.ring. Efterryggen äfven nedanför
nedre fält matt och
rotfältet groft rynkig; de
24. C. lappo11icus.
skroAigt.
Ilufvudet och mellankroppen med tät och fin,
2.
men helt kort behåring. Endast å pannan öfre
del äro h!\ren Hingre, men !ju a, hvitaktiga.
Efterryggen af upphöjda li ster väl begrän ade
nedre fält glatt och glänsande, endast med 1-4
tvärrynkor.
a. Bakkroppens teckningar lifligt gula. Efterryggen oregelbundet rynkig.
25. C. peltarius.
b. Bakkroppens teckningar blekgula-hvitgula.
Efterryggen med stora, nästan regelhllndet
26. C. scutellatus.
kantiga sm3.fölt.
:Mellanryggen med grofva längdstrimmor. Efterryggens rotfält helt litet , genom sina grofva rynkor väl skildt från den finstrimmiga nedre delen,
som saknar tydligt begränsad[ fält. Hllfvudet,
mellankroppen och första bakkropp leden med Hl.og
27. C, c,•i/Jrarius.
svartbrun behåring.

)lcllanbröstct ett stycke framför mellanhöfterna på hvardera sidan
med en rak eller bågböjd, upphöjd tvärlist; dess sidor (utom hos
l'llbicola) tydligt strimmiga. Bakbröstets och oftast äfven efterryggens sidor strimmiga. Halssköldens främre sidohörn vanligen
skarpa. Efterryggens rotfält aldrig bakåt begränsad! af en b!\gböjd fåra.

*

Ilufvu<l och mellankropp ofvan nästan nakna; beh!\ringen är
(utom å pannans öfre del) ytterst kort och äfven vid förstoring
föga tydlig. Sista bakkroppsledens ryggfält med in vängda
sidokanter och smal, rännformig yttre del. Mllnskölden med
starkt utskjutande nästan fyrkantig midtflik och en tand på
hvardera sidan om denna. Efterryggens rotfält bredare än
långt, nästan rektangulärt, p3. längden rynkigt, bak!\t begränsadt af petsfältets öfre tvärlister.
Sista bakkroppsledens ryggfålt glänsande, ej eller otydligt
1.
punkterad. )funskölden med silfverglänsande beh!\ring,
28. C. spmicollis.
Bakfötternas för ta led svartaktig.
Sista bakkroppsledens ryggfält med grofva punkter. Mlln2.

.,.,
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skölden åtminstone i midten med guldglänsande beh!l.ring.
Bakfötternas första led gul .
a.

Ilalssköldens främre sidohörn med kort tagg.
29. C. guttatus.

b,

IIalssköldens främre sidohörn med lång tagg.
30.

"'*·

C. dives.

Hufvud och mellankropp med lång, mörkbrun behåring. ista
bakkroppslcden starkt hoptryckl; dess ryggfält där före smalt
och i yttre delen rännformigt med svagt inböjd a sidokanter,
som på utsidan åtföljas af llinga, styfva, gula Qorst. Om sista
ryggleden ses från sidan, visar sig de s öfre kontur ej rak
utan mer eller mindre ursvängd (konkav).

S,

Mellanryggen tält och fint, läderartadt punkterad, ej eller
blott baktill otydligt strimmig.
0

Munskölden med silfverglän sande behåring. Bakkroppens tredje ryggled enfärgad, svart eller endast med
en liten gul punkt å hvardera sidan.
)Iellanbröstets sidor matta, strimmiga och punkte1.
racle. Efterryggens rot.f:-ilt strimmigt och rynkigt.
3 I. C. vagus.
2.

00

Mellanbrösteb sidor glänsande, punkterade, men
ej strimmiga. Efterryggens roUält glänsande,
32. C. ntbicola.
punkteradl.

)Iun kölden med guld- eller messing$glänsande behåring. Bakkroppens tredje ryggled med stor gul
idoAäck.
I.

§§.

Efterryggen nedtill på lwardera sidan utan upphöjda kanter. Punktögonen stå i en nästan liksidig

triangel.
a. )fonsköldens framkant pli hvardera sidan
nästan jämn utan land. Pannan upptill mellan
ögonen tydligt urhålkad.
33. C. cephalotes.
b. ::1-Iunskölden · framkant på bvardera sidan ungefär midt emellan dess yllre hörn och
midlen mecl en tydlig svart knöl eller tand.
Pannan mellan ögonen föga urh!l.lkad.
34. C. planlfrons.
Efterryggen nedtill på hvardera sidan med en tyd2,
lig upphöjd list, hvarigenom ett begränsadt n_edre
fält bilda . Punktögonen stå i en rät- eller nästan
35. C. chrysostomus.
trubbvinklig triangel.
Mellanryggen tydligt trimmig, framtill pli tvären, baktill
på längden.

ENTOllfOLOGlSK TID KRIFT 1904.

Hals köl<lens främre sidohörn trubbiga.
36. C. quadricmc/11s.
2.
Halssköldens främre sidohörn skarpa, tandlika.
37. C. fossor/11s .
Bakkroppen ofvan tydligt, nästan groft punkterad. l\Jellanbröstets si<lor
punkterade, ej strimmiga. Bakbröstets sidor grofl tvärstrimmiga. Halssköldens främre ido hörn skarpa, tagg! ika.
I.

D.

"·

/J.

Sista bakkropp leden starkt hoptryckt med smalt, rännformigt ryggf:ilt.
Jellanbröstets sidor mycket groft och tätt punkterade. Efterryggens siLlor mycket f,nt strimmiga. L!'tr svarta.
38. C. clypeatus.
Sista bakkroppsleden med brcdt, trekantigt, i petsen afrundadt,
nästan plant ryggf,ilt. Lfu-, skenben och fötter rödgula.
r. Mellanbröstets sidor glänsande, glest, men djupt punkterade.
Efterryggens sidor tätt och fint strimmiga. Andra ryggleden
med tydlig tvärintryckning vid roten.
39. C. s11bte,•ra11eus.
2.
Mellanbrö lcls sidor groft, rynkigt punkterade. Efterryggens
sidor g lest men groft strimmiga. Andra ryggleden utan tvär40. C. alatus.
intryckning vid roten.

1. C. capitosus SHUcK. Med undantag af de delvis
gula benen enfärgadt svart. 6-8 mm. - Sk.-Upl.
Bygger 1 torra kvistar i ynnerhet af fläder samt insamlar sm1\ flugor
(Empidider) eller myggor.

2. C. cin:r:ius DAHLB. Med undantag af en hvitgul ring
vid baktibiernas rot enfärgadt svart. - 6-8 mm. - Norr!.;
Lapl.; s.
Lefnadsvanor ej kända.

3. 0. leucostoma L. Svart med brunaktiga bakfötter.
Hanens sista bulded med en trubbig knöl vid roten. 7-10
Sk.-Lapl.; a.
Bygger i murken ved och i galler af Saperrfa popu!11ea; insamlar flugor
af släktet Dolichopus.

4. C. iuermis THOM- . Svart; frambenen delvis rödbruna.
5-7 mm. - Sk.-Upl.; s.
Lefnadssätt okändt.

5. C. cctratus SHUcK. Svart; fötterna svartbruna; frambenen hos hanen delvis gula. 7-9 mm. - Smål.-Jäintl.; s.
Lefnadssätt okändt.

C. nigritus LEPEL. Svart; antennskaftets undre sida
baktibierna vid roten gula, framben delvis rödbruna.
6-8 mm.

6.

samt

Lefnadssätt okändt.
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·\'art; fötterna brunaktiga,
7. C. carbouan'us DAHLB.
de främre hos hanen med en ljus ring. 8-10 mm. - Gotl.;
Bohusl.; Ög.-s. Lapl.
Lefna<lssiitt okiin<lt.

C. barbipes DAHLB. Svart med svartbruna fötter;
framfötterna hos hanen h\'itaktiga utom i spetsen; hanens
framlår med en ljus linje och på undre sidan tätt Mriga.
7-9 mm. - Jämt!.; Lapl.; s.

8.

Lc:fnads ·iitt okiindl.

9. C. go11ager LEPEL. Svart; antennskaftet, framtibiernas framkant och baktibiernas rot gula; framfötterna vid roten
hvitaktiga. - 6 - 8 mm .. - SJ{.; s.
Lefriadssiill okiindl.

C. podagricus ,.. n. L1Nn. S\'arL med gula Leckningar å mellankroppen och benen (se öf\"ersil<ten). 7-9 mm.
Sk.-Ög.; Got!.; s.

10.

Lefnadssiill okiindt.

C. apliidum LEPEL. Svart med gulaklig munsköld
samt gula teckningar å mellankroppen och benen. 8-9 mm.
Sk.; mål.; Bohusl.; s.
11.

l'ppgifves insamla bladlöss.

C. clolvora::r NIELSEN. vart ; antennskaftet, palper, balss kölden s idoknölar samt tv& näckar :'i dess ryggkanl, s kutcllen och bakryggen gula; bakbenens
höfter och lårring i petsen, cle frän\re !il.rens spel och en liten fläck i spelen af baklaren gula; skenben gula, de främre med en sva rt linje, de bakre
med svart s pels ; de främre fötterna gula med svart spe ls, bakföllerna svarta ,
Ilufvud, mellanrygg och mellanbröstets sidor, liilt punktevid roten gula.
rade. Efterryggens rotfåll upptill punkleradt, nedtill rynkigt. Sista bakkroppsJedcn med Hl.ng svartbrun behåring.
Denna i Danmark funna art finnes troligen äfven i södra Sverige. Den
inffingar s ml'i dagsländor (Cloi! dij,tcra ) och bygger i torra bok- och alkvi tar.

12. C. palmarius ScHRER. Svart; munskölden, antennskaftets framsida samt teckningar å rnellanl<roppen och benen
gula. 7-9 mm. - Sk.-Ög.; Bohusl.
Bygger i

and och inffingar nugor.

13. C. palmipcs L. Svart; mellankroppen och benen
mer eller mindre gulfläckiga. 5-7 mm. - Sk.-Upl.; Gotl.
Lefnadssätl okäudt.

14.

C. ·varius

LEPEL.

Endast genom de i öfversikten

(
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upptagna l{ännetecknen skild från föregående art.
Sk.-Dalarne; a.

5-7 mm.

Lefna<lssätt okändt.

15. C. anxius \VEs11. Mycket lik varius; se öfversikten.
5-7 mm. - Sk.-Lapl.
Bygger i and och in angar en liten hemipter: Plngiognathus c/1rysa11the-

111i

\.V't>LFF

(enligt

ADLERZ) ,

16. C. Wesmaeli v. D LIND. Svart; antennskaftets framsida och skenbenen till större delen gula; mellankroppen hos
hanen oftast enfärgad svart, hos honan med skutellen och två
fläckar å halsskölden gula. 5-7 mm. - Sk.-Vg.; Got!.
Bygger i murken ved och skall in amla små strilar ( Typhlocyba rnuc)
eller fj,idennyggor (Cl1iro11omus) till föda !\t ,ina larver.

17. C. elo1tgatulus v. d. Lrnn. Lik föregående art men
skutellen hos honan svart och sl<enbenen blott till mindre del
gula. 5-7 mm. - Slc-Ög.; a.
Lefnaclssäll okändt.

18. C. ·muci-01talus TH0~1s. Endast genom de mörka
palperna och hanens tvärhuggna sista antennled skild från
föregåede art. 5- 7 mm. - Sk.; s.
Lefnadssätl okändt.

19. C. dmticrus H. Sett.
vart; antennskaftets framsida, rnandiblerna, delar af sken benen och fötterna gula. 5-7
mm. - Slc; s.
Lefnads ätt okändt.

20. C. quadrimawlatus F.\1,m. Svart; bakkroppen och
benen gulfläckiga; den förra hos hanen någon gång enfärgadt
svart. 7-9 mm. - Sk.-Upl.
Bygger i jorden och in samlar tvåvingar (myggor och nugor.

21. C. dimidiatus F ABR. (scrripes THm1s.). Svart, bakl<roppen ofvan åtminstone hos honan med rik, gul teckning;
mellankroppen med eller utan gula fläckar; benen delvis gula; denna och följande art slöljas från alla andra genom att
bakkroppens första led är så långsträckt.
7-10 mm. - Sk.-Lapl.
li
Lcfnadssätt ej kändl.
a
:Fig. 59. Bakkroppens rot
22.
C. sigllaius P ..\:--Z. Endast
hos Crabro dimidiatus; b.
genom
de
i öfversil{ten upptagna känCrabro cribrarius.
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neteclrnen skild från dimidiatus.
Ög.; s.
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7-10 mm. --
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Sk.-

Lefnad sätt okändt

23. C. vagab1t1tdus P,\.NZ. Svart; bakluoppen och benen
gulOäckiga. 7-11 mm. - Sk.-Upl.
Lefnadssäll okändt.

2..J.. C. lappo1ticus ZETT. Svart, hårig; bakkroppen och
benen med gula teckningar. 8-10 mm. - Lapp!. - Dalarne;
l'\Iedelp.
Bygger i and och infångar Ougor.

25. C. peltarius cHREB. Svart; bakkroppen gulfläckig;
slrnnben och fötter gula. 8-10 mm. - Sk.-Upl.
Bygger i sa nd och infångar Ougor.

26. C. scutellatus. Sc,rnvE . Svart; balduoppen med
hvitgula fläckar; skenben och fötter gula. 7-10 mm. Sk.-Gestrikl.
27. C. cribrarius L.
Svart; bakkroppen gulfläclög, skenben och fölter gula. - 10-14 mm.
l<.-Lapl.; a-.
Bygger i sand och infl'lngar flugor.

Fig. 60.

Framben af C. cribrarius.

cJ.

28. C. spinicollis H. S -11. Svart; bakluoppen med gula
fläckar; benen delvis gula. 6-10 mm. - Sm.-Lapl.
Lefnadssält okäadl.

C. f?U.!tatus v. v. LIND. Till färgen lik föregående
7- 10 mm. - Sk.- Upl.; s.
30. C. divcs LEPEL. Svart; balduoppen och benen med
gula teckningar. 7 -10 mm. Sk.-Dalarne; s.
31. C. vagus L. Svart; bakluoppen gutnäckig (tredje
leden dock enfärgad, svart); ben delvis gula. 7-12 mm. 'k.-Lapl.; a.
29.

art.

Bygger i murken ved e ll er i kvistar och insamlar Ougnr, isynncrhet af
släktet Thereva.

32. C. rubicola Dcv. Svart; bakkroppen och ben såsom
hos vagus; mellanbröstets sidor punl<terade, ej strimmiga. 7-9 mm. - Ög.; s.
Bygger i torra björnbärs tjälkar och infångar llugor.
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C. ccplwlotcs F ABR. Svart; bakkroppen med i midten afbrutna gula tvärband; skenben gula med svart linje;
fötter gula, i spetsen mörka. 8-1'.:? mm. - Slc-Upl.

33.

Bygger i marken och insamlar flugor, isyn nel af familjen Syrphidrc.

C. plauifro!l TH0~1s. Ytterst lik föregående art;
se öfrersikten. 8-12 mm. - Slc-Lapl.

3..J..

Lcfnads,ätt okändt.

35. C. clwysosto111us LEPEL. Svart; bakkroppen gulfläckig; skenben gula med S\'art linje; fötter gula, i spetsen
mörka. 8- 10 tnrn. - . ·1c- Upl.
1
Bygger i murken ved och insamlar ilugor Syrphicler\

36. C. quadrici11ctz1s F AHR. Svart; antennskaften, skenL,enen och fötterna mer eller mindre gula; bal<kroppen med
gula sidofläckar; balskragen stundom med två gula fläckar
10-1..J. mm. - Sk.-Upl.
llyggcr i \"Cd.

37. C. fcssorius L. Lik föregående, men lätt skild genom
hals sköldens tagglika sidohörn; den största af \'åra arter;
honans hufvud är mycket stort. 12-16 mm. - Srn.-Lpl.
Bygger i ,·cd.

vart; bakkroppen med gula teck38. C. dypcatus L.
ningar, skenben och fötter ljusgula (d"), brungula (!i?), äfven låren
hos hanen mer eller mindre gula; hanen är på g rund af hufYudets form olik alla andra arter. 8-10 mm. - Slc-Upl.
\Värml. , s.
Bygger i kvistar och stjiilkar samt insamlar fjärilar.

Svart; bakkroppen med
39. C. subtcrraneus FAnR.
rödgula; liksom föredelen
största
till
benen
fläckar;
hvitgula
ofvan är tydbakkroppen
gående art lätt igenl<änd därpå, att
ligt punkterad. 8-10 mm. - Slc- 1\Iedelp.
Gräfver i marken och
och m!'ttt-fjärilar (Crambus).

insamlar fjärilar, såsom s mft mätare (Acidalia

40. C. alatus PA
7-9 mm. - Vg.; s.

' Zim.

Till färgen lik föregående art.

Bygger i marken och inf3.ngar smafj ärilar (vecklare).

'J.7.

Slkt. Oxybelus LATR.

Genom framvingarnes byggnad (flg. 61) och taggen Yid

_\URIVILI.IUS: . VF.NSK JNS"KTF.\U:S-.\.

efterryggtns rot lätt skildt från
alla andra rofstekelsläkten . Bakryggen på hvardera sidan med ett hinnBakkroppen prydes
likt bihang.
ofvan af h\'ita eller blekgula sidofläckar. Fötternas sista led stor och
förtjockad.
Gräfva i sand och fånga flugor.

13;

Fig. 61.

1;

11.
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\"ingar af 0.iy/,c-

/us 1111uro11atus .

Artöfversikt.
A.

Efterryggens tagg med skarp, n&got hoptry~kt spels. i\ tmin tone de bakre
låren helt och hållet eller till stor del brungula. Bakryggens blekgula
sidofjäll i midten hop tötande eller nästan hopstötande. Större arter 7- 9
m . m.

Hela kroppen mer eller mindre tätt beklädd mecl en tilltryckt, starkt
silfverglänsande hehftring, . om li bakkroppen nä tan döljer punkteO. argental us.
1.
ringen.
p. Bakkroppen ofvan glän sande, nä Ian naken med Hit och mycket tydlig, !l första leden rätt grof punktering. :\Iellanryggrn · fina bch&0. 11111cro11a/1ts.
2.
ring åtmin stone hos honan gulaktig-rödbrun.
Efterryggens tagg i petsen trubbig eller tvär, ej hoptryckt. Alla !aren
svarta eller enda t i yttersta s petsen gula. Bakryggens ,itlofjiill bredt åt
rc.

B.

skilda. Nagot mindre arter 6- 8 m.m.
«. Bakkroppen med citrongula fläck ar. :\fandibler svarta. - lfona: mel 3. 0. 11 /gnpes.
lan- och baktibicr varta.
,3. Bakkroppen med gulaktigt hvila eller nästan hvita teckningar. Hona: mellan - och b aktibicr brungula.
4. 0. 11ia11d1/mla1 1s.
*. l\fandibler gula.
5. 0. 11,111g/~11111s.
** ~ landibler s,·nrta.

1. 0. arg{'//fa/11 CcRT. Genom sin tätt åtliggande;
silfverglänsand e och i olika belysning starkt skiftande behåring
lätt skild från föijande art, hvilken den i öfrigt mycket liknar.
Svart; halssköldens sidoknölar samt bakryggens bakkant och
sidofjäll gula; bakkroppen ofvan med gulh vi~a sidofläckar å
lederna 1-3 samt dylika t,·ärstreck å lederna + och 5; bakre
låren samt alla skenben och fötter brungula; antenner i spetsen något rödgula. - Hall.; s.
2. 0. mucro!lafus FABR. (aculcalus THm1s.). Svart, ej
silfverglänsand e; mellanryggen med mycl<et kort rödgulaktig
behåring; halssköldens sidoknölar samt bakryggens bakkant
och sidofjäll gula; bakluoppen ofvan med g ulh vila teclrningar
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såsom hos föregående art; benen, utom framlåren hos honan
samt alla låren hos hanen, rödgula. Alla svenska exemplar,
jag sett, hafva bakkroppens fläclrnr gulhvita, då däremot dessa
fläckar hos exemplar från mellersta och södra Europa äro
guldgula. - Sk., Gotl.; s.
3. 0. 1tigripes 0uv. Svart; balduoppen med en oval
fläck å första ryggleden samt sidostreck å de följande citrongula; honan skiljes lätt från alla andra därigenom, att benen
utom framtibierna och fötternas spets äro svarta. - Sk.-Ög.; S·
4. 0. mandibularis DAHLB. Svart; halssköldens öfre
kant (delvis) och sidoknölar samt bakryggens sidofjäll gula;
skenben och fötter delvis (hanen) eller helt och hållet (honan)
rödgula; bakkroppens fläckar hos hanen alltid, hos honan ofta
endast utbildade å första och andra leden. - Sk.-Ög.; s.
5. 0. uniglumis L. Svart; skenben och fötter rödbruna;
halssköldens sidoknölar hos honan i kanten gula; bakkroppen
hos hanen med 1-2 par, hos honan med 4-5 par hvita
ryggfläckar. - Sk.-Lapl.; a.

EN FÖR SKANDINAVIEN NY SKALBAGGE,

Leptura livida FAB., känd från Danmarl< och Finland, har
af undertecknad blifvit anträffad på umbellater i Påhlsjö skog
vid Helsingborg.
B. Varenius.
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